Quỷ Vương Kim Bài Sủng Phi

Table of Contents

# Quỷ Vương Kim Bài Sủng Phi

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Giới thiệu** Nàng xuyên không, nào ngờ lại trở thành Cô bé lọ lem phiên bản cổ đại – không những bị muội muội cướp mất hôn phu,còn bị phụ thân gả đi làm dâu cho người ta – thực là trò cười mà. |

*Đọc và tải ebook truyện tại: http://truyenclub.com/quy-vuong-kim-bai-sung-phi*

## 1. Chương 1 - 2

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

Mẩu chuyện thứ nhất

“Vương, Tĩnh vương gia dây dưa với Vương phi –”

“Thiến.”

“Thượng Quan thiếu gia đưa thơ tình cấp Vương phi –”

“Chém.”

“Hoàng quý phi làm khó dễ Vương phi –”

“Phế đi.”

“Ma Vực chiếm địa bàn của chúng ta –”

“Tìm ra chủ tử của bọn họ – Nam: diệt; Nữ, đưa quân doanh.”

“Vương, Ma Vực chủ tử là Vương phi…”

“Nha? Nhường đường, đem địa bàn đưa cho Vương phi!”

“Dạ…”

“Nói cho Vương phi, của ta chính là của nàng –”

“Này…”

“Người của ta cũng là của nàng, huống chi vật ngoài thân –”

“Ách…”

“Trước đó Vương phi không phải vừa ý Vô Cực cung sao, lấy đưa cho Vương phi đi!”

“Phốc…”

“Hỏi Vương phi còn thích cái gì, muốn ngôi vị hoàng đế, bổn vương cũng đoạt !”

“Ầm –” Tên thị vệ ngã quỵ, miệng sùi bọt mép, cả người run rẩy.

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

Mẩu chuyện thứ hai

“Tiểu thư, có người ra số tiền lớn muốn đầu của cô gia.” Trong trướng hồng trông ra, một hắc y nhân cung kính đứng đợi lệnh.Trong mành,một nữ tử vô cùng thân thiết rúc vào trong lòng nam nhân.

“Bao nhiêu tiền?” Nữ tử cười khẽ.

“Năm ngàn lượng hoàng kim.”

“Thực rẻ… Gia, nếu không ngươi cho ta một vạn, chuyện này liền thôi –” Nữ tử chọc chọc ngón tay ngọc ở trên thân nam nhân, châm một chuỗi lửa tình.

“Nếu ta nói không –” Nam nhân cầm bàn tay mềm mại của nữ tử đặt ở bên môi khinh trác.

“Vô Tình, phát ra ‘Truy mệnh phù’, giết được Quỷ Vương thưởng hoàng kim vạn lượng, thưởng thêm danh “Đệ nhất sát thủ”.

“Thất nhi muốn mưu sát chồng?!” Nam nhân xoay người đem nữ tử đặt ở dưới thân.

“Gia, nếu không như vậy, ta như thế nào danh chính ngôn thuận xuất tường đâu?”

“Ngươi dám!”

Bên trong, một mảnh xuân ý dạt dào. Đêm thực yên tĩnh, ngẫu nhiên có thể nghe được hai tiếng dã thú tru lên cùng thanh âm của gió thổi sát bụi cỏ.

Trăng sáng được khảm trên sắc trời tím làm tôn thêm vẻ đẹp của ánh trăng tròn, dưới ánh trăng là một đầm nước u tĩnh, sương mù nhợt nhạt phả ra. Giữa tầng sương trắng, một thân ảnh uyển chuyển như ẩn như hiện.

“Tiểu thư, đã điều tra ra.” Cạnh thủy đàm, một thân ảnh đang quỳ gối, cung kính cúi đầu, đối với bóng hình mĩ nhân trong sắc nước mà biểu hiện sự tôn kính.

“Được, nói.” Thanh âm của nàng trong trẻo tựa dòng nước lặng, khi hòa cùng với sự tĩnh mịch của buổi đêm lại càng êm tai.

“Năm năm trước, tiểu thư cùng Mộ Dung Tâm Liên tiến cung vào thăm một người – người ấy lúc trước là Quý nhân Mộ Dung Tuyết Liên. Tiểu thư đem Dạ minh châu của Hoàng thượng ban cho Quý nhân mà hồi phủ, bị Mộ Dung Tâm Liên phát hiện, nàng ta bèn kể lại cho Thừa tướng Mộ Dung Thái. Thừa tướng theo gia pháp đã trừng phạt tiểu thư rồi đưa tiểu thư đến Tĩnh Tâm Am…”

Nữ tử nghe đến đó, cười khẽ một tiếng.

Thì ra là nguyên nhân này. Khó trách khi nàng tỉnh lại thấy mình ngồi ngây ngốc trong am của một vị ni cô nào đó, bên cạnh không có một bóng người.

Nghe được tiếng nữ tử cười, hắc y nhân dừng lại. Trước kia nàng chưa hề cho người đi điều tra Mộ Dung Tâm Liên nên hắn nảy sinh chút nghi hoặc. Nhưng tra ra được nguyên nhân là chuyện cần thiết, hắn cũng hiểu được ý tứ ấy.

Vốn nghĩ đến thân thế của mình đáng thương, lại không ngờ rằng thân thế của tiểu thư còn đáng thương hơn – bị thân sinh đánh cho đến chết khiếp rồi bị bỏ mặc tại am ni cô hoang vắng mà tự sinh tự diệt .Xem ra,là con cái nhà quyền quý chưa chắc đã có một cuộc sống hạnh phúc.

Tựa hồ như đã nhận ra những suy nghĩ của hắc y nhân, nữ tử chậm rãi cười: “ Được rồi, ta không sao đâu, ngươi cứ tiếp tục nói “.

“Theo như thuộc hạ điều tra, thực ra viên Dạ minh châu đó là do Mộ Dung Tâm Liên cầm, lại thêm nha hoàn Phỉ Thúy vốn hầu hạ cạnh tiểu thư lén giấu viên minh châu ở trong phòng tiểu thư nhằm cố ý vu oan cho tiểu thư. Nay, Phỉ Thúy trở thành đại nha hoàn tâm phúc của Mộ Dung Tâm Liên “.

“Ha, hóa ra là như vậy. Phỉ Thúy, Mộ Dung Tâm Liên…”

Giữa đêm tối, nữ tử thờ ơ lấy một vật mân mê trong lòng bàn tay. Đó là một mảnh ngọc hình linh xà trắng sáng nổi bật trên nền tóc đen mượt mà, được khảm vô cùng tinh xảo.(Ngạn: hơ, cái khúc tóc đen ấy, theo tui nghĩ là bạn nữ để ngọc bội trắng được đặt trong long bàn tay gần mái tóc, còn tóc of bạn nữ thì dài nên nó nổi trên mái tóc đen đó)

“Tiểu thư, người muốn như thế nào?” Hắc y nhân thủ thế .

Chủ tớ tâm địa như vậy thật tầm thường, dùng thủ đoạn thấp hèn để hãm hại tiểu thư, cần sớm giết các nàng. Trong mắt hắc y nhân hiện lên một tia hung ác. Chỉ cần tiểu thư đồng ý, hắn lập tức đến phủ Thừa tướng giết hai ả tiện nhân kia.

Sự trung thành của hắn nàng hiểu rõ, nhưng chính nàng chưa bao giờ nghĩ đến việc quyết định mạng sống của đối phương, dù sao nàng không phải là “Tiểu thư” – chủ tử của hắn.

Nhị tiểu thư Mộ Dung gia thực sự chỉ e là đã chết kể từ lúc nhận hai mươi côn gia pháp trên thân thể. Nàng chỉ là hồn phách trú ngụ nhờ thân thể vị tiểu thư này, chỉ cần không chọc đến nàng, nàng sẽ không đáp trả.

“Ta không phải là nữ nhi do đại phu nhân sinh ra hay sao, vì sao Mộ Dung Tâm Liên lại có ý thù địch với ta như vậy?” Chẳng lẽ Mộ Dung Thái và Đại phu nhân Lí Thu Thủy đều hồ đồ?

“Thưa, đúng như vậy, nhưng thưở nhỏ thể chất của người vốn yếu đuối, không thích hợp luyện võ nên …”

Hắc y nhân chưa nói hết ẩn ý, trong lòng hắn chất chứa buồn bực.

Ma Tôn đại nhân thường khen nàng “Thiên túng kỳ tài”\*, người khác cũng nói nàng là “Bách niên nan đắc”\*, không hiểu sao trong mắt người nhà của nàng lại xem nàng như phế vật.

(Ngạn: Thiên túng kỳ tài: Trời trao nhân tài…hơ ta nghĩ vậy-.- ko nhất thiết phải là thành ngữ đâu ; Bách niên nan đắc: Trăm năm mới có)

“Vì vậy ta chỉ là vật trang trí vô dụng, phụ thân không xót mẫu thân không thương, cho dù họ biết là ta bị người hãm hại, thấy chết cũng không cứu. Ý của ngươi là như vậy?”

Nàng lặn xuống làn nước, rồi bơi đến bờ hồ, khẽ cười với hắc y nhân vẫn đang quỳ trên mặt đất.

Nghe xong lời của nàng, hắc y nhân run lên, vội vàng cúi đầu, “Tiểu thư, thuộc hạ không có ý thất lễ.”

“Ha ha ha! Đứng lên đi, ta không làm khó ngươi đâu. Chẳng qua chỉ là đùa vui một chút thôi.”

Nghe thấy tiếng cười tựa như chuông bạc của nàng, lại thấy nàng không tức giận, hắc y nhân khẽ thở nhẹ.

Ai cũng biết tiểu thư cực kì giống Ma Tôn đại nhân, năng lực phi phàm lại thêm tính khí hỉ nộ vô thường, cho nên Ma Tôn rất quý trọng nàng, không những xem nàng như con gái mà còn đem Ma Vực trao cho nàng cai quản.

Trên thế gian này, có thể đắc tội với người ngoài nhưng ngàn vạn lần không nên đắc tội với tiểu thư.

Nếu đắc tội với Ma Tôn, cùng lắm người ấy sẽ chết. Nhưng nếu đắc tội với tiểu thư, kẻ ấy sẽ sống không bằng chết. Theo tiểu thư đã được năm năm, điều ấy, hắn hiểu rõ.

“Tiểu thư, bọn họ thật là có mắt mà không tròng, dám xem thường tiểu thư như đá cuội mà vứt bỏ, bọn họ làm vậy sẽ phải chịu tổn thất.” Hắc y nhân đứng lên, kích động nhìn nàng.

Hầu hạ tiểu thư lâu như vậy, nhưng số lần được trông thấy dung nhan của tiểu thư thì không nhiều, nhưng mỗi lần trông thấy tiểu thư, mặc dù thân là nữ nhân, cũng có chút xao động.

Tiểu thư xinh đẹp tài năng như vậy, khiến cho người ta không dám lại gần, không dám khinh thường, lại càng không thể không kính trọng.

“Không cần phải quan tâm đến bọn họ, chỉ là chuyện cũ mà thôi. Chuyện nhỏ nhặt ấy, lão nương lười so đo cùng bọn họ.” Nàng bơi trong nước, tầng sương trắng bao phủ lấy nàng.

“Tiểu thư, không chỉ có chuyện kia mà còn thêm một chuyện nữa “

“Người có hôn ước với tiểu thư – Tĩnh vương Long Trạch Cảnh Thiên đã đánh thắng quân Hạ Lan ở phía nam, lập tức khải hoàn hồi kinh trong nay mai. Hiện tại trong triều đình đều khen Tĩnh vương là thiếu niên chiến thần, Mộ Dung Tâm Liên hình như rất ái mộ Tĩnh vương, đang sửa soạn mọi thứ định thừa nước đục thả câu.

Vừa rồi nàng mới nghĩ xem nhẹ chuyện của Tâm Liên, ấy vậy nghe xong mấy lời này, nàng khẽ cười.

“Tĩnh vương sẽ về đây? Nếu vậy thì vài ngày nữa Mộ Dung Thái sẽ phái người đến đón ta. Xem ra, chuyện vui sắp bắt đầu rồi đây.”

Tô Mi nghĩ mãi không biết tại sao tiểu thư lại vui vẻ như vậy, nhưng nàng hiểu được, tiểu thư cao hứng, nhất định là có người gặp họa. Kẻ bị họa kia là Mộ Dung Tâm Liên lại không hay không biết là họa sắp đến.

“Ngươi trước về Ma Vực một chuyến, sau khi trở về đem Tố Nguyệt theo. Đi.”

Một trận gió thoáng qua, hắc y nhân đã vô tung vô ảnh. Nữ tử lười biếng ngâm mình trong ôn tuyền, ánh mắt hướng về ánh trăng.

Nàng đã đến thế giới này được năm năm. Không biết ở hiện đại, có khi nào được thấy ánh trăng đẹp đẽ nhường này hay không?

Trong lúc nàng suy nghĩ đến ngơ ngẩn, chợt một trận thanh âm do đao kiếm vẳng đến.

“Chịu chết đi, Long Trạch Cảnh Thiên! Người của ngươi không đến được đây đâu! Các huynh đệ, khẩn trương lên! Ai giết được Tĩnh vương sẽ được trọng thưởng! Ha ha ha!”

“Bọn tạp nham các ngươi mà đòi giết ta?”

Tuy nghe thấy thanh âm người ấy trầm ổn, nhưng đang có nội thương, lại thêm đối phương người đông thế mạnh, lại toàn cao thủ.

Xem ra mình im lặng mà ngâm ôn tuyền không được nữa rồi… Nữ tử không nhanh không chậm bước ra khỏi thủy diện, nhẹ nhàng lau bọt nước trên người, sau đó lấy bạch sa được treo trên cây khoác lên người.

“Long Trạch Cảnh Thiên , bình thường chúng ta không làm gì được ngươi, nhưng nay ngươi đã trúng độc nhiều ngày, ta không tin Vô Cực cung nhiều người như vậy lại không bắt nổi ngươi. Mọi người không cần nghe hắn lảm nhảm, xông lên. Bọn hắn chỉ có năm mạng thôi!”

Trong bóng đêm hiện ra hơn mười hắc y nhân vây chặt lấy năm người.

“Vương gia đi trước, ta ở lại cản chân chúng!” Lục Nguyên chắn trước Long Trạch Cảnh Thiên: “Dã, hộ tống Vương gia rời đi!”

“Ca, đệ không đi! Huynh cùng Vương gia đi đi!” Lục Dã vung kiếm chém đầu của một hắc y nhân rồi lại nói :“Ca,hai người đi đi!” “Các ngươi không ai được rời đi!” Mị Sát một thân y phục đỏ thẫm bước ra từ trong đám người cất lời: “Sư huynh, chuyện nhỏ như vậy, sao huynh không giải quyết được ? “

“Sư muội, Tĩnh vương không phải là kẻ tiểu tốt, hắn đã giết rất nhiều người của chúng ta”.

“Hừ, nói trắng ra là tại huynh vô dụng! Để muội!”

Hồng ảnh đánh về phía Lục Dã đang đứng cạnh Cảnh Thiên, chỉ nghe thấy một thanh âm khó chịu, máu chảy ồ ồ từ lỗ thủng trên bụng Lục Dã.

Lục Dã bị thương, khuỵu một chân, một tay dùng kiếm chống đỡ bản thân để không ngã xuống, tay kia tự điểm huyệt để cầm máu.

“ Ha ha, vô dụng, chủy thủ của ta có độc.” Hồng y nữ tử nở nụ cười thâm trầm âm độc, hàm răng trắng noãn, môi đỏ sẫm, tựa như la sát địa ngục.

“Dã, đệ sao rồi?”Lục Nguyên vội đến chỗ Lục Dã, phát hiện ra môi hắn đã tím tái, trên mặt có sắc đen.

“Yêu nữ đền mạng đi!”

Thấy đệ đệ bị thương, Lục Nguyên tức giận hướng kiếm về phía Tuyệt Sát, nhưng Tuyệt Sát nghiêng mình né tránh.

“Cảnh Thiên, nhiệm vụ của chúng ta là lấy đầu của ngươi chứ không gây tổn thất cho người của ngươi. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn đầu hàng, chúng ta sẽ tha cho bọn họ, còn cho bọn họ giải dược”.

Tuyệt Sát cùng Mị Sát, một hắc y một hồng y, nhìn rất hòa hợp. Có điều, hắc y nhân dung mạo lại xấu xí, hồng y nhân lại có tư sắc.

Long Trạch Cảnh Thiên tuy thân mang trọng thương, sắc mặt tái nhợt nhưng vẫn dứng vững, tỏa ra thần thái uy nghiêm khiến người khác không dám lại gần.

“Rốt cuộc ai muốn lấy mạng bổn vương?” Cảnh Thiên chậm rãi mở miệng, trong lời nói không hề có chút bối rối.

“Ha ha ha!” Mị Sát cất tiếng cười nhạo: “Cảnh Thiên, chỉ cần ngươi xuống địa ngục, Diêm vương sẽ tự khắc nói cho ngươi biết! Chịu chết đi!”

Mị Sát hóa thành một làn gió lướt đi giữa đêm đen, nhằm tới trước ngực của Cảnh Thiên mà xuất chiêu.

Tốc độ quá nhanh, Lục Nguyên không thể cản lại.

“Vương gia!” Lục Nguyên tuyệt vọng gào lên, hắn chỉ có thể giương mắt nhìn chủ tử của mình lãnh một nhát kiếm vào tim.

“Keng!”

Đột nhiên, một làn gió trắng quấn quanh bảo kiếm trong tay Mị Sát, “Cạch!” một tiếng, bảo kiếm hóa thành mảnh nhỏ bắn ra tứ phía, vài tiếng kêu thảm thiết vang lên, nhìn lại thấy ba hắc y nhân ngã trên mật đất.

“Ngươi là ai?”

Mị Sát bị đánh văng ra sau mấy thước mới dừng lại được, giật mình nhìn thấy một nữ tử áo trắng ngay trước mặt. Thật lạ lùng, có thể đẩy y ra xa dễ dàng như vậy, nữ tử trước mặt này là người như thế nào?

“Các ngươi quấy rầy sự yên tĩnh của ta.”

Nữ tử áo trắng ngượng ngùng vuốt nhẹ mấy sợi tóc ẩm ướt. Ngón tay nàng đảo qua, một làn sương trắng xuất hiện, trong nháy mắt, suối tóc của nàng được hong khô, vừa có chút mềm mại lại có chút rối tung trên vai của nàng.

Cảnh tượng như vậy thực quỷ dị, nhưng không có ai để ý mà mọi sự chú ý đều đổ dồn vào khuôn mặt của nữ tử. Toàn bộ những ai có mặt đều chảy nước dãi ròng ròng tố cáo ý đồ đen tối của mình.

“Là mĩ nữ!!!!” “Đại ca, là nữ tử xinh đẹp mà chúng ta gặp tối hôm qua”.

Suy nghĩ của Mị Sát và đám thuộc hạ đều giống nhau, nhưng hắn sớm nhận ra điều kì lạ. Tại nơi thâm sơn cùng cốc thế này lại xuất hiện một nữ tử xinh đẹp – rốt cuộc là có chuyện gì, không ai ngờ được.

“Vương gia !” So với đám thủ hạ của Vô Cực cung, thủ hạ của Long Trạch Cảnh Thiên có vẻ bình tĩnh hơn hẳn.

Long Trạch Cảnh Thiên được Lục Nguyên và ba người nữa bảo hộ, nhìn sắc mặt Cảnh Thiên có phần khó coi, Lục Nguyên trong lòng lo lắng một hồi. Thời gian không còn nhiều lắm, không thể kéo dài trận đánh này thêm nữa.

“Ngươi là cứu viện của Long Trạch Cảnh Thiên ?”

Đều là nữ nhân, nhưng khi nhận thấy nhan sắc của chính mình so với nữ tử áo trắng còn kém xa, Tuyệt Sát trong lòng rất không phục. Tuyệt Sát hướng một cước vào Mị Sát đang ngây ngẩn nhìn nữ tử áo trắng, rồi nhìn nữ tử với ánh mắt hung tơn.

“Không phải.” Nữ tử áo trắng mỉm cười, bên tai lại vang những tiếng hít thở khó khăn.

Xem ra về sau không thể dùng dung nhan này để gặp người, dung nhan này sớm hay muộn gì sẽ đem lại cho nàng rất nhiều phiền toái! Nàng có chút hối hận, trước khi đi nên mang theo “Thủy nguyệt chi kính”, dùng nó để che đi dung mạo tuyệt thế của nàng thì sẽ không khiến người nảy sinh tà ý.

“Hừ, mặc kệ ngươi là ai, đã đến nơi này thì phải chết !”

Vừa rồi Tuyệt Sát nghe thấy những âm thanh kia mà tức giận – nàng vốn xinh đẹp như hoa, không ngờ lại bị nữ tử áo trắng làm cho lu mờ. Sự đố kị của nữ nhân tựa như độc xà, không ngừng quấn lấy trái tim của Tuyệt Sát.

“Gì chứ?” Nghe xong lời này, nữ tử áo trắng cảm thấy buồn cười, không để ý tới chung quanh mà đi đến cạnh Lục Dã, giúp hắn ăn một viên dược.

“Đã sớm nghe danh Tuyệt Sát của Vô Cực cung giỏi hạ độc, thật đúng như vậy!”

Độc được giải,sắc mặt của Lục Dã liền tốt hơn nhiều “Đa tạ cô nương đã cứu giúp.” – Lục Dã ôm quyền cảm tạ, cố gắng đến chỗ Long Trạch Cảnh Thiên, cùng những người khác bảo hộ hắn.

Thấy nữ tử này có thể giải được độc của mình, Tuyệt Sát kinh ngạc không thôi : “Ngươi là ai ?”

“Ta?” Nữ tử áo trắng nhíu mày nghĩ nghĩ, nhẹ giọng trả lời Tuyệt Sát.

“Người trên giang hồ gọi ta là Độc Tiên Nhi “.

Độc Tiên Nhi?! Vừa nghe đến tên này, vẻ mặt của đám người say mê nhìn nữ tử áo trắng lập tức đại biến, Long Trạch Cảnh Thiên thì kinh hãi.

Người đời vốn đồn đãi Độc Tiên Nhi dung mạo kinh thiên nhưng lại tâm ngoan thủ lạt, ra tay bất kể sống chết. Lại có người nói nàng là viên minh châu của đất Ma Vực, xuất đạo ba năm đã nổi danh giang hồ, tuy rằng không có nhiều người gặp qua nàng, nhưng những người từng gặp qua nàng đều đã chết.

Không bao giờ ngờ được, nữ tử thủ đoạn độc ác trong lời đồn đại lại là một nữ tử kiều diễm động lòng người,

Dải lụa trắng mềm mại ôm lấy thân thể uyển chuyển thướt tha của nàng, đôi chân tựa bạch ngọc nhẹ nhàng dẫm lên một bụi cỏ, đôi chân ấy hoàn mĩ không chút tì vết, tựa như được tạo ra bởi bàn tay của nghệ nhân khéo nhất thế gian, khiến người người hận không thể cầm trong tay mà thưởng thức.

Nữ tử thuần khiết không tì vết như vậy, tựa như nàng tiên, không thể nghĩ nàng lại là Độc Tiên Nhi!

“Thủ hạ của ngươi thực trung thành!” Đám Hắc y nhân cả kinh nhận ra nữ tử đã ở trong vòng vây từ lúc nào. Nàng không để ý đến bọn họ, xoay người rồi nhìn Long Trạch Cảnh Thiên.

Thì ra đây là Long Trạch Cảnh Thiên! Vừa khéo, người này lại có hôn ước với mình. Bất quá, nhìn bộ dạng chật vật của hắn, nàng cảm thấy buồn cười.

Vừa rồi lại cùng Tô Mi nhắc đến hắn, không ngờ vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến, lại còn gặp hắn trong hoàn cảnh này.

“Nghe nói, chủ nào tớ nấy. Xem ra, ngươi không phải là người xấu “.

Ban đầu mới chỉ nhìn thấy thân ảnh yểu điệu của nữ tử, lại thấy thần sắc của người khác khi nhìn nàng, Long Trạch Cảnh Thiên kết luận nàng là tuyệt sắc mĩ nhân.

Nhưng khi cùng nàng mặt đối mặt, Long Trạch Cảnh Thiên mới phát hiện dùng hai chữ “Mĩ nhân” để hình dung người con gái này thực sự là chưa đủ. Đối với nàng, phải dùng “Khuynh quốc khuynh thành” mới đúng.

Một loại tình cảm kì lạ đột nhiên tràn ngập trong long Long Trạch Cảnh Thiên khi đối diện với ánh mắt của nàng – Long Trạch Cảnh Thiên tinh tường nghe được tiếng trái tim mình đập “Thình thịch” rất nhanh.

Người con gái này, hắn đã định rồi.

Nữ tử áo trắng không hay không biết chính mình đã bị Cảnh Thiên “nhìn trúng”. Nàng đưa một viên dược màu hồng cho hắn.

“Ngày lành cảnh đẹp như thế này mà bị bọn chúng quấy nhiễu, ta đây thật phiền lòng. Bổn cô nương đây đã lâu không động thủ, chỉ sợ tay nghề cũng xuống đi ít nhiều, cũng nên thỉnh thoảng luyện lại một chút. Long Trạch Cảnh Thiên, chi bằng chúng ta làm một cuộc giao dịch : ngươi đưa tiền cho ta, ta sẽ giải quyết bọn họ.”

“Được!” Tuy đề nghị của nàng có phần kì lạ nhưng Cảnh Thiên vẫn gật đầu, đáp ứng nàng. Thanh âm của nàng khi gọi tên hắn cùng với thanh âm mà hắn tưởng tượng thật dễ nghe.

Tình cảnh bọn họ trong lúc này thật khó lòng trốn thoát, trừ khi cứu binh đến tiếp ứng kịp thời. Không thể dùng hy vọng mà xoay chuyển tình thế, không bằng nắm lấy cơ hội này – có lẽ Độc Tiên nhi chính là cứu tinh trời ban cho hắn.

“Một lời đã định, năm mươi vạn bạc trắng !”

Nàng đang bị nhiều sát thủ vây quanh như vậy nhưng lại bình tĩnh mà mở cuộc trao đổi – điều này khiến đám Hắc y nhân có chút khiếp sợ.

Trước nhiều người, lời tính toán của nữ tử thốt ra dễ dàng tựa như ăn điểm tâm. Trong mắt của nữ tử, bọn họ không phải là sát thủ đáng sợ mà chỉ là đối tượng để nàng đổi chác.

“Thành giao!”Một khối ngọc bội trắng ngà hình rồng từ trong tay Long Trạch Cảnh Thiên bay ra, dừng lại ở trong lòng bàn tay của nàng, “Đây là tín vật của ta, cô nương tùy lúc mà vào Vương phủ lấy tiền.”

“Thực hào phóng, ta thích!”

Nữ tử áo trắng bắt được ngọc bội, khóe môi nàng cong lên, trên cổ tay lộ ra đôi vòng lấp lánh ánh kim, trên mỗi chiếc vòng ấy được khảm vô số chuông vàng lớn nhỏ.

“Đoạt hồn linh? Vật quý như vậy mà lão quỷ kia lại truyền cho ngươi?”

Thấy vậy, Tuyệt Sát cùng Mị Sát đều chấn động, Tuyệt Sát mặt trắng bệch, nét mặt Mị Sát tựa như thấy đại biến. “Đúng vậy, nghĩa phụ từng nói qua, có hai con cừn non dám lén trộm đi Độc thư, phản bội Ma Vực lập môn phái riêng. Nghĩa phụ đã nhờ ta, nếu có gặp được bọn chúng, nhất định phải thay người rửa hận. Vừa hay các người lại rơi vào tay ta !”

Lời nói của bach y nữ tử khiến Mị Sát cả kinh.

Hai mươi năm trước, bọn họ là đệ tử của Ma Vực Ma Tôn đại nhân. Thừa dịp Ma Tôn bế quan tu luyện, hai người bọn họ lén trộm đi Độc thư, hạ độc toàn bộ huynh đệ đồng môn, hại Ma Tôn suýt chút nữa thì tẩu hỏa nhập ma, cuối cùng còn hủy đi hơn phân nửa Ma Vực.

Sau khi trốn chạy, bọn họ lập nên Vô Cực cung. Nhiều năm đã trôi qua, Ma Tôn không gây phiền toái cho bọn họ, nhưng bọn họ vẫn có lòng kiêng nể khi nhắc đến ông.

Nhưng không ngờ lão quỷ kia lại thu nhận nữ nhân, lại còn đem tuyệt học truyền cho nàng.

“Sư huynh, không cần phải sợ! Hôm nay lão quỷ kia không ở đây, chỉ là một nha đầu nho nhỏ, làm sao đấu lại chúng ta?”

Tuyệt Sát khẽ cắn môi khích lệ Mị Sát. Tuy miệng nàng nói vậy, nhưng trên trán nàng lại đọng tầng mồ hôi lạnh, có thể thấy nữ tử áo trắng đang khiến nàng sợ hãi.

“Thật không?”

Nét cười trên khuôn mặt của nữ tử chợt dừng lại, kim linh trong tay nàng rung động.(kim linh : chuông vàng)

Không để đám người kia kịp nhận thức, mười dây tơ vàng phóng ra từ kim linh tựa như kim xà trong tay nàng bay múa. Kim xà đi đến đâu thì có một làn hương hoa theo đến đấy. Hắc y nhân bị hương khí vây quanh, không kịp kêu lên một tiếng, lập tức mất mạng.

Độc thật lợi hại! Ánh mắt Long Trạch Cảnh Thiên chợt trầm xuống.

Một chiêu xuất ra quá nhanh, không để cho người kịp thấy – những người vừa rồi còn mới đòi mạng Cảnh Thiên toàn bộ ngã xuống, thi thể dần tan biến thành nước, trong không khí chỉ còn lại hương hoa.

“Cứ như vậy mà biến mất sao?”

Tình cảnh trước mắt khiến Lục Nguyên điếng người nhìn, nào là đám hung thần ác sát sát thủ, nào là nữ tử trông như trói gà không chặt thế kia lại làm chuyện kinh người, đây là tình huống quỷ quái gì vậy?

“A…”Sự ngây ngốc của Lục Nguyên khiến nữ tử cười nhẹ.

“Đem chủ tử của các người đi đi. Về sau nếu có gặp lại ta thì nhớ trốn cho nhanh. Nhớ kĩ, phải uống giải dược. Lần sau còn gặp, vận khí của các người sẽ không tốt như hôm nay đâu!”

Không chờ Lục Nguyên hiểu được ý tứ của nàng, nàng đã nhảy lên cành cây, tựa như con bướm bay khỏi tầm mắt bọn họ.

“Khinh công thật tuyệt!” Long Trạch Cảnh Thiên vừa dứt lời, ngực khẽ nhói, một dòng máu đen nương theo khoé môi chảy xuống.

“Vương gia?” Lúc này Lục Nguyên mới nghĩ đến viên dược màu hồng của nữ tử – chẳng lẽ là giải dược? Nhưng dược này lai lịch như thế nào, không biết thì không nên cho Vương gia dùng.

Trong lúc hắn vẫn còn do dự, Cảnh Thiên đã đem thuốc kề miệng, chuẩn bị uống.

“Vương gia!” Lục Nguyên cả kinh.

“Đừng lo! Độc Tiên Nhi sẽ không hại ta!”

Trước khi nói, nội tâm và trực giác Cảnh Thiên vô cùng hỗn loạn, cuối cùng Cảnh Thiên quyết định cược bằng tính mạng của mình. Quả nhiên không bao lâu sau, hắn cảm thấy mình tỉnh táo trở lại – xem ra Độc Tiên Nhi thực sự có năng lực hạ độc, giải độc.

Vừa rồi tận mắt thấy đám người kia hóa thành nước, trong lòng Long Trạch Cảnh Thiên chợt trầm xuống.

“Lục Nguyên, bổn vương muốn có Độc Tiên Nhi. Nếu nàng thực sự đến vương phủ lấy tiền, bổn vương nhất định phải tìm được nơi ở của nàng”.

“Ý của Vương gia là — có thể để nàng rời đi?” Lục Nguyên do dự trong chốc lát.

“Không! Độc Tiên Nhi rất hợp ý ta, ta quyết định thú nàng làm phi!”

Không kể đến thủ đoạn hạ độc lợi hại, chỉ riêng dung nhan mĩ lệ của nàng – thế gian này không một nam nhân nào không động tâm.

Nhất là vừa rồi, hắn đã nhìn thấy cặp chân lung linh khéo léo tựa bạch ngọc kia, nghĩ lại, trong lòng Cảnh Thiên nổi một trận khô nóng. Nữ nhân kia phải là của hắn! Vô luận được thân hay được tâm của nàng, hắn đều phải chiếm được! (Ngạn : một câu cho bạn nam chính: háo sắc chính hiệu!-.-)

“Nhưng thưa Vương gia, không phải ngài đã có hôn ước rồi sao ….”

“Đừng nhắc đến “Phế vật” của Mộ Dung gia! Lần này trở về ta liền từ nàng ta!”

Đám hộ vệ đi trước hộ tống Long Trạch Cảnh Thiên rời khỏi nơi này. Hắn vừa đi, nữ tử áo trắng liền xuất hiện. Ánh trăng dừng lại trên sắc môi đẹp tựa đóa tường vi ôn nhu, đóa hoa ấy khẽ cất tiếng: “Cảnh Thiên, hóa ra ngươi chán ghét cái “Phế vật” nhà Mộ Dung là ta sao! Muốn từ hôn? Được! Tốt lắm! Bổn cô nương thành toàn cho ngươi!”

## 2. Chương 3 - 4

3.

Tháng bảy, ánh nắng tươi sáng có chút chói mắt. Ở phía Đông nam của phủ Thừa tướng, tại một góc của Thúy Trúc viên, Mộ Dung Thất Thất vừa tựa trên ghế dựa vừa thưởng thức dưa hấu ướp lạnh, lại nghe Tố Nguyệt kể lại những chuyện gần đây trong kinh thành.

“Tiểu thư, từ lúc người trở về, có người không ngừng đặt điều bôi nhọ người.”

“Có người nói tiểu thư xấu xí không chịu nổi, lại còn bị bệnh nguy kịch, sống không quá mười tám tuổi ….”

“Có người nói tiểu thư tính cách tầm thường, ngay cả nông thôn dã phụ cũng không sánh bằng ….”

“Lại có người nhắc về chuyện năm đó của tiểu thư, nói chắc như đinh đóng cột, cứ như tận mắt thấy tiểu thư trộm đi dạ minh châu vậy …”

“Thuộc hạ đã điều tra rõ ràng, người truyền mấy tin đồn nhảm đó là a đầu Phỉ Thúy – tâm phúc của Mộ Dung Tâm Liên, thật là…”.Tố Nguyệt càng nói càng thêm giận, hận không thể một đao trực tiếp kề vào cổ cái kẻ đã hại Mộ Dung Thất Thất.

“Tố Nguyệt, bình tĩnh!”.Mộ Dung Thất Thất nhận khăn ướt từ tay Tô Mi, cẩn thận lau ngón tay – “ Ta đã sớm nói với các ngươi, chém giết không giải quyết được vấn đề, bổn tiểu thư là người không chấp nhặt, quân tử động khẩu không động thủ.”

Nghe xong lời này, Tô Mi cùng Tố Nguyệt nhịn không được mà đứng lên, khóe mắt khẽ run rẩy.Tiểu thư thực sự là khẩu thị tâm phi – nói dối mà sắc mặt không đỏ – sự tình thế nào cuối cùng tiểu thư cũng dùng “Bạo lực” mà trực tiếp giải quyết !.

Chủ tớ đang hàn huyên, chợt nghe tiếng bước chân hỗn độn, xem ra có người đến Thúy trúc viên mà gây chuyện. Hơn nữa không chỉ có một người!

Chử tử không lên tiếng, Tô Mi cùng Tố Nguyệt cũng không nhiều lời, lập tức bày bộ dáng nhu thuận kính cẩn mà lui về phía sau của Mộ Dung Thất Thất, vừa xong thì người kia cũng vào Thúy trúc viên.

“A! Ở đây có trầm khí a!”

Mộ Dung Thanh Liên hùng hổ bước vào Thúy Trúc viên, liếc thấy Mộ Dung Thất Thất đang nằm trên ghế dựa mà khép hờ mắt thì nói: “Tam tỷ, muội nghe bên ngoài đồn đãi đầy trời, tỷ là đương sự vậy mà thờ ơ, hóa ra là da mặt tỷ dày, vẫn còn không biết thẹn là cái chi nhỉ!”

Kẻ đang hùng hổ nói liến thoắng kia chính là Tứ tiểu thư nhà Mộ Dung, mẫu thân của nàng ta là Lưu Yên Chi – tuy là thiếp thất nhưng rất được Mộ Dung Thái sủng ái. Mộ Dung Thanh Liên vốn tính rất ưa ganh đua,lại là người nổi bật nhất trong bốn tỷ muội nhà Mộ Dung, cho nên rất được Mộ Dung Thái yêu thương, từ đó dưỡng nên cái tính ngang ngược.

Phấn y\* nữ tử đứng cạnh Mộ Dung Thanh Liên là Mộ Dung Tâm Liên. Nàng đến đây, dĩ nhiên là để xem náo nhiệt.

(phấn y: y phục màu hồng nhạt)

Nhìn thấy Mộ Dung Thất Thất không nói không năng gì, lại không mở to mắt ra mà liếc các nàng lấy một lần, Mộ Dung Tâm Liên tỏ vẻ kinh ngạc: “Tam muội đi Tĩnh Tâm am năm năm, không lẽ bệnh si ngốc lại nặng thêm ? Hay lại thêm bệnh tai điếc ?”

Tố Nguyệt hơi hơi nhíu mày, lại nhìn Mộ Dung Thất Thất vẫn là bộ dạng thờ ơ, cứ thế ung dung mà nằm – không hé răng không mở mắt, biết chủ tử cố ý làm thế, nàng cũng giả vờ im lặng mà đứng bên cạnh.

Mộ Dung Thanh Liên và Mộ Dung Tâm Liên nói nửa ngày, Thất Thất trước sau như một vẫn không mỏ miệng. Hai nàng kia cứ thế mà bị làm lơ. Đột nhiên, Mộ Dung Thanh Liên dứt khoát vọt tới trước mặt Thất Thất, tính kề vào lỗ tai nàng mà rống to, ai ngờ lại bị dọa bởi tiếng thét chói tai của nàng.

“Tứ muội muội, là muội sao!”

“Tam tỷ,tỷ muốn hù chết muội à!” Thanh Liên vội né qua một bên, ấn ấn lỗ tai đang bị đau.

Mộ Dung Thất Thất khúc khích cười, lại liếc nhìn Mộ Dung Tâm Liên, nàng mở to hai mắt, tỏ vẻ ngạc nhiên: “Nhị tỷ tỷ, tỷ cũng đến thăm muội sao ! Ai nha, thật là ngượng, hồi nãy muội đang ngủ, lại có mộng đẹp nên không biết hai người đến thăm, thật là có lỗi!”.

Ban đầu còn nghi Thất Thất giả ngu, nhưng so ánh mắt của nàng với năm năm trước vẫn có sự đơn thuần như vậy. Mộ Dung Tâm Liên tạm thời dẹp bỏ mối hoài nghi: “Tam muội,muội mơ thấy cái gì thế, nói nghe chút đi! “

“Đúng vậy, Tam tỷ à, tỷ có mộng gì đẹp thì nói đi!” Lúc này lỗ tai của Mộ Dung Thanh Liên một chút cũng không đau, lại còn hướng đến chỗ Thất Thất mà nghe kể mộng đẹp.

Hai người này,rõ ràng làm gì mà có tình tỷ muội, đến đây chỉ nhằm chọc tức Thất Thất, đả kích nàng, lại còn làm bộ làm tịch bày ra cảnh tỉ muội tình thâm, làm cho Thất Thất cảm thấy buồn cười, trong lòng ghê tởm.

Bởi vì kế thừa thân xác này cùng với trí nhớ của “người kia”, Thất Thất tự nhiên biết được nguyên nhân nàng bị hai người kia tra tấn .

Ban đầu bọn họ đoạt lấy y phục, trang sức, sau lại thả cát vào trong thức ăn, phóng trùng, cuối cùng không nguyên không cớ gì lại đi đánh nàng, có khi tâm trạng bọn họ không tốt thì lại đánh hai nha hoàn của nàng, lại còn đe dọa nàng không được mách cho đại nhân biết …

Chỉ cần bọn họ có mặt để quấy phá, Mộ Dung Thất Thất sẽ không có nổi một ngày bình yên.

Nay nàng là “Mộ Dung Thất Thất”, nàng chỉ chưa tìm lúc mà trả lễ thật hậu cho bọn họ, làm sao lại để cho bọn họ khinh dễ ?

Lúc Mộ Dung Thất Thất bắt gặp được “hận ý” trong mắt Mộ Dung Tâm Liên, nàng giật mình, trên mặt có chút đỏ ửng, biểu tình xấu hổ rồi đứng lên: “ Tỷ nằm mộng thấy Vương gia, Vương gia cùng tỷ đi du ngoạn – “

Lời này vừa thốt ra, sắc mặt Mộ Dung Tâm Liên lập tức trắng bệch. Nàng ta nắm tay thành quyền, răng nanh cắn gắt gao. Đúng rồi, làm sao lại quên mất ả phế vật này là Tĩnh vương phi tương lai!

Chính mình thầm mến nam nhân kia, nhưng nam nhân kia lại kết hôn với thứ phế vật Mộ Dung Thất Thất – điều này làm tâm lý Mộ Dung Tâm Liên thêm uất ức.

Tuy rằng nàng ta so với Thất Thất xinh đẹp hơn, ưu tú hơn, nhưng nàng ta chỉ là con thiếp, mặc dù là con của Thừa tướng đi chăng nữa thì gả cho người ta vẫn cứ làm thiếp mà thôi.

Lại hồi tưởng về sự chênh lệch thân phận của mẫu thân Trịnh Mẫn và đại phu nhân Lý Thu Thủy, tâm tư của Tâm Liên bắt đầu phiên giang đảo hải.

Một người là con gái nhà họ Lí – một họ trong Tứ đại thế gia, người kia chỉ là thứ nữ của một thương nhân,cùng gả về đây tất sinh ra sự chênh lệch. Chẳng những đời mẹ đã có sự chênh lệch, đời con không tránh khỏi sự chênh lệch đó.

Mộ Dung Tuyết Liên dựa vào đâu mà tiến cung, dựa vào đâu để được Hoàng thượng sủng ái mà phong Hoàng Quý Phi – không phải là nhờ vào xuất thân cao quý sao ! Bản thân chỉ còn có thân thế của mẫu thân, vì sao vận mệnh lại không công bằng ?

Cái thứ phế vật Mộ Dung Thất Thất này gián tiếp là con cháu nhà họ Lí, mặc dù ả ta vô năng, nhưng phế vật lại có thể trở thành Tĩnh Vương phi! – điều này khiến Mộ Dung Tâm Liên khó chịu chẳng khác gì ăn phải ruồi bọ.

Ngày sinh của nàng ta và Mộ Dung Thất Thất chỉ lệch nhau có 10 ngày, nhưng vận mệnh lại khác nhau rất xa !

Mộ Dung Tâm Liên thường hoài nghi không ít lần – nhất định là bà vú ôm nhầm đứa nhỏ, nàng phải do Lí Thu Thủy sinh ra. Nhưng sự thật vẫn là sự thật, dù có hoang tưởng trong đầu đến đâu, nàng vẫn là do vợ lẽ sinh ra,vẫn là thứ xuất “Nhị tỷ, tỷ làm sao vậy ?”

Nhìn thấy biểu tình Mộ Dung Tâm Liên thay đổi liên tục, Mộ Dung Thất Thất ra vẻ quan tâm hỏi han. Kỳ thật, trong lòng Thất Thất vui như mở hội!

Cứ việc hâm mộ! Cứ việc ghen tị! Cứ việc hận! Chờ cho mầm mống của sự tham lam nảy mầm tất sinh loạn, bổn cô nương chẳng cần phải động thủ, ngươi tự khắc tìm đến ta mà trả nợ!

4.

“Không,không có gì !”Mộ Dung Tâm Liên khôi phục lại thái độ bình thường trong chớp mắt.

Nhìn khuôn mặt trước mắt không hề có chút biểu cảm nào,Mộ Dung Tâm Liên trong tâm lại nổi sóng.Bản thân về mọi mặt so với Mộ Dung Thất Thất đều xuất sắc hơn cả,nhưng nỗi đau thân phận thấp kém thì không thể xóa đi,nỗi đau ấy tựa như cây dằm bén nhọn đâm vào trái tim nàng ta,cứ hễ nhắc đến nỗi đau đó thì đau đến độ khó thở – nỗi đau này thật sư khó có thể chịu đựng được !.

“Nhị tỷ,không phải là tỷ ghen tị với Tam tỷ đó chứ ? Muội nghe nói tỷ rất ư sùng bái Tĩnh Vương gia a !” Mộ Dung Thanh Liên trưng ra vẻ mặt hồn nhiên,cười hì hì nói.

“Thật đáng tiếc ! Tĩnh Vương gia có hôn ước cùng Tam tỷ,chuyện này có thể xem như kẻ ngốc cũng có cái phúc đi ! Nhị tỷ tỷ,chúng ta làm gì có cái phúc đó,không bằng dành thời gian cùng nhau so tài,lại cùng người khắp nơi thể hiện tài năng,may ra có khả năng gặp được đức lang quân như ý !”

Không ngờ vẻ mặt Mộ Dung Thanh Liên tuy còn non nớt lại có thể thốt ra những lời có ẩn ý như vậy.Lời này tưởng như khuyên giải an ủi Mộ Dung Tâm Liên,kỳ thực là châm ngòi thổi gió,chẳng khác gì lửa cháy lại đổ thêm dầu !

Con gái của Đại nữ nhân nhà họ Lý quả nhiên là cái bóng đèn kiệm lời a !Mộ Dung Thất Thất tiếp tục đùa nghịch bằng cách trưng ra biểu tình vô tội,làm như không hiểu lời Mộ Dung Thanh Liên nói.

Bị Mộ Dung Thanh Liên đâm cho một nhát như vậy,trong lòng Mộ Dung Tâm Liên có sự không phục cùng oán hận nảy nở tựa như cầu tuyết – càng lăn đi thì càng lớn.Nàng ta làm sao mà không nhận ra ý tứ chê cười của Thanh Liên,nhưng đối phương lại nói ra sự thật -Tĩnh Vương phi tương lai đang đứng ngay trước mặt,thật không thể xem nhẹ.

Bất quá,trong lòng tuy trầm mặc không thoải mái,nhưng nhất quyết không thể bại dưới tay Thanh Liên : “Tứ muội nói đúng,Tĩnh Vương anh minh thần võ,ta đối với ngài tựa như sùng bái vị anh hùng ! Tam muội tốt phúc như vậy là do mệnh của nàng ta,không phải sao !”

“Ha ha…”Mộ Dung Thanh Liên khẽ cười.

“Nhị tỷ,nếu tỷ thực thích Vương gia,không bằng đối tốt với Tam tỷ,để Tam tỷ giúp tỷ có cơ hội gặp mặt,khiến Tĩnh Vương gia thu nhận tỷ.Tuy rằng trắc phi so ra kém chính phi,nhưng vẫn có thể diện hơn là làm lẽ nhà người ta !Muội đây là có ý tốt cho tỷ a !”

Chỉ khi cùng nhau khi dễ Mộ Dung Thất Thất,đôi tỷ muội này mới đồng lòng như vậy,thực ra,hai người này hiềm tị nhau chẳng thua gì chó với mèo.

Nguyên nhân rất đơn giản.Mộ Dung Thái tuy rằng có nhiều thê thiếp,nhưng sủng ái nhất vẫn là mẫu thân của hai người này.Mà mẫu thân của Tâm Liên cùng mẫu thân của Thanh Liên thường hay phân cao thấp,đời mẹ đã tranh đấu dĩ nhiên sẽ kéo dài đến đời con.

Mộ Dung Tâm Liên thấy mình bị Mộ Dung Thanh Liên hóa thành trò cười ngay trước mặt Mộ Dung Thất Thất,sắc mặt lập tức tối sầm lại:”Tứ muội,ngươi có ý gì ? Ngươi khinh ta là thứ xuất ? Đừng mau quên như thế,chính ngươi cũng là thứ xuất! Sau này xuất giá cũng chỉ có thể làm thiếp !”.

“Không cần Nhị tỷ quan tâm !”Nghe lời Mộ Dung Tâm Liên nói xong,Mộ Dung Thanh Liên hừ một tiếng,nàng ta sớm không quen việc Mộ Dung Tâm Liên làm bộ làm tịch,hiện tại thấy Tâm Liên nói chuyện khó nghe,Mộ Dung Thanh Liên không thể dễ dàng chịu thua như vậy !

“Phụ thân nói,chỉ cần lần này đạt thứ hạng cao tại hội thi của Học viện,nhất định phụ thân sẽ tìm cho ta một tấm chồng thật tốt.Nhị tỷ à,nhìn ngươi cố gắng làm kẻ thứ ba,nếu ta là ngươi sẽ sớm biết xấu hổ mà đem mặt giấu sau tay áo,không dám gặp thiên hạ nữa !”.

“Ngươi !” Mộ Dung Tâm Liên biết rõ võ công của chính mình không thể so với Mộ Dung Thanh Liên nên mỗi khi các nàng nội đấu,Mộ Dung Thái đều thiên vị Mộ Dung Thanh Liên hơn.Hiện tại rõ ràng Thanh Liên đang làm nhục nàng,làm sao Mộ Dung Tâm Liên có thể chấp nhận được.

Nhìn bộ dáng nghiến răng nghiến lợi của Mộ Dung Tâm Liên,tâm tình Mộ Dung Thanh Liên cực tốt,nàng ta liền che mặt kêu lên.

“Ai nha,suýt chút thì quên,hiện tại Nhị tỷ là Đệ nhất kinh thành mỹ nhân,làm sao khuất mặt sau tay áo ? Hẳn là nên xuất diện nhiều hơn nữa chứ ! Nói không chừng mỹ mạo của tỷ thu hút được tầm mắt của ai đó,khiến người ta muốn trực tiếp bàn chuyện xuất giá,nhưng lại ngại phụ thân can thiệp vào chuyện tốt !”

Mộ Dung Thanh Liên cậy sự sủng ái của Mộ Dung Thái,ngang ngược đã dưỡng thành thói nên nói chuyện chẳng cần chừa đường lui,ngược lại là Mộ Dung Tâm Liên vẫn cố duy trì bộ dáng “ Thục nữ “ nên đối với một Mộ Dung Thanh Liên nhanh mồm nhanh miệng xem ra là bại trận liên tiếp. Hay ! Thực thích ! Nhìn đôi tỷ muội này đánh nhau,Mộ Dung Thất Thất cảm thấy thật vui vẻ.Tình huống này gọi là gì ? Chính là “ nội bộ tranh đấu “ không sai một li ! Các nàng càng đấu lại càng vui , lại càng có chuyện để xem !.

Ban đầu là đến làm nhục Mộ Dung Thất Thất,cuối cùng lại bị Mộ Dung Thanh Liên đả kích,điều này khiến Mộ Dung Tâm Liên không thể chấp nhận.Bất luận như thế nào,bị ả kia làm cho mất mặt trước Mộ Dung Thất Thất – mối thù này nhất định phải trả !

“Dùng roi của tỷ quất vào mặt hoa của ả !”

Ngay tại lúc tâm tình Mộ Dung Tâm Liên phẫn hận đến cực điểm,một thanh âm rơi vào trong tai nàng ta.Chẳng cần biết lời nói ấy là của ai,tay nàng ta giơ lên như bị sai khiến,quất roi thẳng vào mặt Mộ Dung Thanh Liên.

“A!”

Vừa rồi còn có vẻ kiêu ngạo như chim khổng tước nhưng sau khi bị một roi vào mặt thì Mộ Dung Thanh Liên lập tức bụm mặt hét lên,mở to hai mắt nhìn trừng trừng cái roi của Tâm Liên,trong mắt lóe lên sự ngạc nhiên,”Nhị tỷ,ngươi muốn hủy đi dung mạo của ta ? Họ Mộ Dung kia,ngươi thật quá vô sỉ !”

Mộ Dung Thanh Liên lập tức rút ra nhuyễn kiếm,nhằm hướng của Mộ Dung Tâm Liên mà lao đến.

“Tứ muội muội,không cần xúc động a!”Nhìn thấy bộ dáng hung hãn của Mộ Dung Thanh Liên,Mộ Dung Thất thất trong lòng cười muốn xóc hông,nhưng lại tỏ vẻ lo lắng “ Nhị tỷ không cố ý đâu !”.

“Cút ngay,đừng có nhiều chuyện !”

Mải thở hổn hển nên Mộ Dung Thanh Liên nào có nghe được “lời vàng ngọc” của Thất Thất,lại chuẩn bị cầm nhuyễn kiếm hướng đến Tâm Liên lần thứ hai.

“Tiểu thư,cẩn thận a !” Nha hoàn Phỉ Thúy đứng né ở một bên lo lắng nhắc nhở Mộ Dung Tâm Liên.

“Trân Châu,đánh chết cái con nha đầu kia cho ta !”.Mộ Dung Thanh Liên đang mải đánh nên không thấy được Phỉ Thúy,bèn ra lệnh cho nha hoàn Trân Châu như ý bảo “ Đánh cho đã đi ! “

Được mệnh lệnh của chủ nhân,Trân Châu không cần nghĩ ngợi gì nhiều liền xông đến tát Phỉ Thúy hai cái, nàng ta tát người rất có nghệ thuật,cứ mỗi một cái tát là để lại năm dấu tay ửng đỏ trên mặt đối phương.

“Ngươi dám đánh ta ?” Phỉ Thúy bị tát nổ đom đóm mắt nên tức giận – nàng ta vốn là tâm phúc của Mộ Dung Tâm Liên,chưa bao giờ bị ai khi dễ – lập tức ôm Trân Châu xoay thành một đoàn .

“Không cần đánh,tứ muội muội,nhị tỷ tỷ,có chuyện thì nói,không cần manh động !”

Mộ Dung Thất Thất tránh ở góc tường,kêu gào khản cổ,lại than mệt.Tô Mi lập tức đưa cho nàng miếng dưa hấu ướp lạnh để nhuận hầu.

Lựa lúc Mộ Dung Tâm Liên vung roi ra chém,âm thanh u ám của Mộ Dung Thất Thất vọng đến “ Tứ Muội muội, mặt muội có máu,nếu không băng bó coi chừng hủy dung !”

Tay Mộ Dung Tâm Liên run lên,lại quất thêm một phát vào mặt Thanh Liên,vết roi mới cùng với vết roi cũ một tả một hữu,thật là phi thường đối xứng !.

“Ai nha,Nhị tỷ,sao tỷ lại nhẫn tâm như vậy ! Cho dù có ghen tị với Tứ muội,cũng đừng nên nặng tay chứ !” Mộ Dung Thất Thất che miệng,”sợ hãi” kêu lên.

Có Mộ Dung Thất Thất ngoài cuộc châm ngòi thổi gió,Mộ Dung Thanh Liên máu nóng lại bốc lên đầu,hạ nhuyễn kiếm lên người Mộ Dung Tâm Liên không chút nể tình,cuối cùng cũng để lại một lỗ hổng nhỏ trên cánh tay và rạch được một kiếm lên trán đối phương.

## 3. Chương 5 - 7

5.

Ban đầu Mộ Dung Tâm Liên còn định thu tay lại nhưng một kiếm kia làm sắc mặt nàng ta thay đổi,trán nóng lên,chảy máu – Mộ Dung Tâm Liên thực sự nổi giận ! Vết roi trên mặt Mộ Dung Thanh Liên chỉ cần xoa chút dược thì không sưng không sẹo,còn vết thương của mình chỉ e là khi khép miệng sẽ thực sự là một cái sẹo hủy dung a!.

Nghĩ đến việc Mộ Dung Thanh Liên ra tay chẳng nể tình nể mặt,chỉ chăm chăm hủy đi dung mạo của mình,Mộ Dung Tâm Liên cũng không nhường nữa.

Thấy Mộ Dung Tâm Liên ra tay thực sự,Mộ Dung Thanh Liên không phải là con ngốc dễ bị bắt nạt,hừ lạnh một tiếng,cũng đem toàn bộ bản lãnh ra động thủ.Nếu Mộ Dung Tâm Liên hủy đi dung mạo của mình,nhất định phải đáp lại “hảo ý” của nàng ta !

“Loảng xoảng loảng xoảng !” Hai người tự nhiên xem Thúy Trúc Viên của Mộ Dung Thất Thất như chiến trường,đánh tới đâu thì đồ vật hỏng tới đấy,tan nát hết cả.

“Không cần a! Đây là Thúc Trúc Viên của ta a! Hai người không cần đánh nhau !”

Thanh âm kêu rên của Mộ Dung Thất Thất không ngừng vang lên,lọt vào tai Mộ Dung Tâm Liên cùng Mộ Dung Thanh Liên thì thành tiếng khó nghe,lại khiến cho hai người đánh càng lúc càng hăng.

Mặt khác,Mộ Dung Thất Thất thật khó khăn mới đến được chỗ Phỉ Thúy và Trân Châu “ Các ngươi đi ra chỗ hai nàng,khuyên bọn họ đừng đánh nữa !”

Liếc thấy bộ dáng Mộ Dung Thất Thất thật đáng thương,thần thái cũng cực kì mềm mỏng,Phỉ Thúy cùng Trân Châu không khỏi hừ lạnh,trong lòng thầm nghĩ vị Tam Tiểu thư này thực sự là không có tiền đồ.

“Tam tiểu thư,chuyện của hai vị chủ tử,bọn nô tỳ không thể can thiệp được “ Phỉ Thúy phẫn nộ trừng mắt liếc Trân Châu rồi sửa sang lại đầu tóc quần áo của mình,”Tiểu thư nên đứng sang một bên mà nhìn ! Đao kiếm không có mắt,không khéo tiểu thư sẽ bị thương “

“Nhưng mà,nhưng mà các nàng cứ ở đây đánh tiếp,ta sợ phụ thân biết được thì sẽ giận …”Mộ Dung Thất Thất nhẹ nhàng cúi đầu,bàn tay thu lại sau vạt áo ,”Đến lúc tra ra nguyện nhân,chỉ sợ các ngươi không tránh khỏi liên lụy…”

Lời nói ôn nhu lại hợp tình hợp lý của Mộ Dung Thất Thất làm cho hai nha hoàn kia hiểu được ý của nàng.

Đúng rồi,hôm nay Nhị Tiểu thư cùng Tứ tiểu thư nháo loạn như vậy,Mộ Dung Thái thể nào cũng răn dạy một cách kì lạ,chỉ biết đem trách nhiệm đổ lên đầu nha hoàn,rõ ràng là các nàng sẽ là người chịu phạt.

Nghĩ vậy,Phỉ Thúy và Trân Châu vội rời khỏi Thúy Trúc Viên,đi tìm viện binh.Hai người rời đi gấp quá nên không kịp thấy khóe miệng của Mộ Dung Thất Thất nở ra một nụ cười quỷ dị.

“Tô Mi,Tố Nguyệt,chịu khó chờ một chút “

Lời nói của Mộ Dung Thất Thất thật ngắn gọn,Tô Mi cùng Tố Nguyệt nhận ra ý định của nàng là muốn chỉnh người,lập tức nhìn ra cửa Thúy Trúc viên. Cũng may Thúy Trúc viên là nơi xa xôi,lại chỉ có hai người bọn họ hầu hạ nàng,lúc này Trân Châu và Phỉ Thúy đi rồi,nơi này chỉ còn lại năm người mà thôi.

Mộ Dung Tâm Liên đang mải mê đánh nhau túi bụi với Mộ Dung Thanh Liên,chẳng còn hơi đâu mà để ý Mộ Dung Thất Thất,lại càng không cảm nhận được không khí quỷ dị chung quanh.

“Ti – “ Một thanh âm bén nhọn truyền ra từ gian phòng của mộ Dung Thất Thất rơi vào trong tai của hai con người đang đánh nhau kia,hiệu quả chẳng khác gì pháo lệnh,lập tức khiến hai mắt hóa hồng ( hồng hay đỏ nhỉ,đang giận mà ??? ).Nỗi căm ghét,sự bất mãn cùng ganh tị đối với đối phương tựa như củi đốt gặp lửa,càng đốt cháy càng mạnh.

“Đi thôi – “Mộ Dung Thất Thất mỉm cười,trông thấy đôi con ngươi của hai người kia trở nên trong suốt,xuất chiêu cực kì ngoan độc,từng chiêu từng chiêu một xuất ra như lấy mạng người.

Ham muốn,ghen tị,hận thù là mầm mống của tội ác! Mộ Dung Thất thất ngồi trên xích đu,nhàn nhã xem cảnh chém giết của hai người kia.

Nếu các ngươi không có thù hằn ,làm sao ta có cơ hội ? Các ngươi vẫn còn nợ nhau,hôm nay nên trả cho hết đi !

Mộ Dung Thái đang vội vàng tới đây,còn chưa kịp bước vào Thúy Trúc Viên thì đã nghe thanh âm nhu nhược của Thất Thất “ Nhị tỷ,Tứ Muội,không cần đánh nhau a ! Hai người là tỷ muội,có chuyện gì thì nói với nhau ! Nhị tỷ,không cần a – “

Mộ Dung Thái nhanh đi vào liền thấy Mộ Dung Thất Thất đang ôm ngực té trên mặt đất mà thở dốc,lại thấy Mộ Dung Tâm Liên hung ác nhìn Thất Thất rồi mắng “ Phế vật,không cần ngươi xen vào ! Hôm nay ta quyết giết ả tiện nhân kia ! Còn lắm chuyện nữa ta giết luôn ngươi !”

“Phản ! Phản ! “ Nhìn thấy hai nữ nhi tóc tai bù xù,trên người còn có vết máu,Mộ Dung Thái thở không ra hơi.

Hắn vốn đang tiếp đón tộc trưởng Lí gia – công tử Lí Vân Khanh,không ngờ lại thấy Phỉ Thúy cùng Trân Châu vọt đến nhờ hắn cứu mạng chủ tử của mình,Mộ Dung Thái gần như phát điên.Hiện tại,tận mắt chứng kiến chuyện ở Thúy Trúc Viên,nhìn thấy bộ dạng thê thảm của hai nữ nhi,Mộ Dung Thái nổi trận lôi đình.

“Dừng tay !” Mộ Dung Thái lấy tay trái bắt lấy roi của Mộ Dung Tâm Liên,tay phải nắm lấy nhuyễn kiếm của Mộ Dung Thanh Liên,gầm lên giận dữ.Lửa giận của phụ thân khiến hai nàng phải ngừng lại.

“Cha !” Mộ Dung Thanh Liên thấy Mộ Dung Thái thì hai mắt đỏ hồng,nước mắt rơi lã chã ,”Cha,xem mặt của con đi ! Con bị ả kia hủy dung ! Cha vì con mà làm chủ đi !”

Nghe lời nói của Mộ Dung Thanh Liên,Mộ Dung Tâm Liên tức sôi máu,định lên tiếng thanh minh nhưng nhìn thấy có công tử Lí Vân Khanh,lại thêm người ngoài,nàng ta liền bày ra bộ dáng thục nữ,điềm đạm đáng yêu đứng ở một bên,không nói năng gì,chỉ khẽ rơi vài giọt nước mắt.

Thiên tài ! Nhìn thấy bộ dạng “ Tiểu Con dâu “ của Mộ Dung Tâm Liên,trong lòng Thất Thất không khỏi trầm trồ tán thưởng,nếu ở thế kỉ 21,nàng ta sẽ đoạt luôn giải Oscars ! ( Áo Tư Tạp = Giải Oscars)

Nếu không phải sắm vai Tam tiểu thư vô năng bị người ta đạp cho một cước ngã lăn,Mộ Dung Thất Thất hận không thể đem trao tặng nàng ta danh hiệu “ Diễn viên xuất sắc” !

“ Rốt cuộc thì xảy ra chuyện gì ?” Nhìn thấy bộ dạng thê thảm của hai nữ nhi,trên người có vết máu,chân mày Mộ Dung Thái không khỏi nhăn lại,thanh âm thêm dị thường nghiêm khắc. Chuyện hai nữ nhi này không phục nhau hắn biết đã lâu,nhưng cũng chỉ xem là chuyện đàn bà đấu nhau,không cần phải can thiệp.Nhưng hôm nay,hắn cảm nhận được sát khí khi hai nàng ra tay,điều này thực sự không thể chấp nhận.

“Cha ! Là Nhị tỷ ra tay trước ! Nàng ta rất ghét con !” Mộ Dung Thanh Liên chẳng hề cảm thấy phụ thân mình đang giận,ngược lại còn kéo tay Mộ Dung Thái mà làm nũng,”Cha ! Nhị tỷ đả thương con,cha nhất định phải phạt tỷ ấy quỳ ở từ đường !”

Mộ Dung Tâm Liên tinh ý nhận ra lửa giận của phụ thân,nhưng nàng không dám liều mạng làm nũng như Mộ Dung Thanh Liên.

Mộ Dung Thanh Liên đối với võ thuật rất có thiên phú,mới 14 tuổi đã đứng thứ tư trong vùng – hơn nữa đây là một nước rất chú trọng võ thuật – điều này khiến nàng ta sinh thói kiêu ngạo.Lại thêm mẫu than của nàng ta là Lưu Yên Chi sinh ra độc nhất Mộ Dung công tử Mộ Dung Tuấn,có huynh trưởng che chở,nàng ta chẳng cần kiêng kị với ai,nhất là phụ thân.

Nghĩ vậy, Mộ Dung Tâm Liên quỳ xuống “ Cha ! Là con sai rồi,con vốn cùng Tứ muội đùa giỡn một chút,không ngờ càng nháo càng lớn,lại kinh động đến người,là con không đúng !”

Hai tiểu thư nhà Mộ Dung, một người được nuông chiều sinh hư,người kia lại biết cứng biết mềm,Mộ Dung Tâm Liên cố ý làm vậy để mọi người biết khả năng của mình.Mộ Dung Thanh Liên càng ngang ngược thì nàng càng như thuận – chẳng riêng gì Mộ Dung Thái mà mọi người xung quanh cũng hiểu ý tứ của nàng.

6.

Nhìn biểu tình Mộ Dung Tâm Liên biến hóa nhanh như chớp, khóe miệng Mộ Dung Thất Thất hơi giật giật, người này quả không hổ danh cao thủ diễn trò, khí thế bừng bừng như hổ đói của Mộ Dung Thanh Liên cứ như vậy mà bị hạ xuống, sớm hay muộn gì nàng ta cũng phải chào thua Mộ Dung Tâm Liên thôi.

Mộ Dung Thất Thất thản nhiên xem diễn, đột nhiên cảm nhận được ánh mắt đang hướng về phía mình. Ngẩng đầu nhìn lên thì thấy Lí Vân Khanh.

Nam nhân này thật đẹp nha !

Mái tóc đen dài xõa ra sau gáy được điểm thêm một cây trâm xanh biếc mà đơn giản, sắc xanh của quần áo vừa làm tôn dáng vẻ cao ráo vừa hòa hợp với vẻ đẹp hoàn mỹ của hắn. Lại thêm đôi mắt ôn nhu tựa gió xuân tháng năm, khi nhìn sâu vào đôi mắt ấy, trong lòng chợt cảm thấy ấm áp.

Có điều, càng ôn nhu càng khó nói, Mộ Dung Thất Thất vừa thấy được sự ôn nhu hiển hiện trong mắt, lại vừa thấy được hàn ý ẩn sâu nơi đáy mắt. Nam nhân như vậy, nhìn tưởng là ôn nhu đa tình, mà kì thực lại là người tuyệt đối vô tình, rõ ràng là không thể trêu chọc.

Chỉ cần một ánh mắt, Mộ Dung Thất Thất đã xem Lí Vân Khanh là đối tượng nên bài xích, tránh giao tiếp. Đối với loại người mặt nhu tâm lãnh như thế này, trong lòng Mộ Dung Thất Thất tự nhiên có cảm giác không thân thiện.

Phát hiện Lí Vân Khanh đang tò mò vừa nhìn vừa đánh giá chính mình, Mộ Dung Thất Thất rũ mắt xuống, ôm ngực, nhẹ giọng ho khan, giống như một cước kia làm nàng bị thương nghiêm trọng. Tiếng ho khan của nàng vang lên như đánh gãy hoàn cảnh bế tắc trước mắt, làm cho Mộ Dung Thái chú ý đến sắc mặt tái nhợt của nàng.

Đối với nữ nhi Mộ Dung Thất Thất, Mộ Dung Thái chẳng có tình cảm gì nhiều. Đối với Mộ Dung Thái, cuộc đời này không có gì để hắn tiếc nuối.

Còn trẻ mà sự nghiệp làm quan đã một bước lên mây, sau lại cưới Đại tiểu thư nhà họ Lý – một họ trong Tứ đại gia tộc, bây giờ chỉ dưới một người trên vạn người, trưởng nữ lại là Hoàng Quý Phi, những điều đó khiến hắn hài lòng

Nếu xem việc khó chịu trong lòng như hạt cát gây nhậm mắt hắn thì đó là Tam tiểu thư Mộ Dung Thất Thất.

Tây Kì quốc chuộng võ thuật, không kể già trẻ, từ hoàng thân quốc thích cho đến dân chúng, ai ai cũng đều tập võ, hơn nữa dùng võ vi tôn. Khai quốc Cao Tổ Hoàng đế dùng võ bình thiên hạ, vì vậy, võ thuật, suy cho cùng không khác gì quốc hồn của nhân dân Tây Kì quốc.

Ở Tây Kì quốc, chẳng phân biệt người sang kẻ hèn, chỉ cần giỏi võ thì được người người ngưỡng mộ và kính trọng.

Mộ Dung Thái tuy là văn nhân nhưng cũng có chút quyền cước, thú thê thiếp thì thú người có bản lĩnh, vì thế con gái con trai trong nhà sinh ra có tư chất võ thuật cũng chẳng lạ.

Việc sinh ra quái thai Mộ Dung Thất Thất đã làm hỏng đi cuộc sống hoàn mỹ của hắn.

Nghĩ đi nghĩ lại, Mộ Dung Thất Thất đúng là một thứ phế vật. Đưa con bé này đến chỗ các cao tăng lúc nó một tuổi để kiểm tra khả năng, thấy nó không thể tập võ, Mộ Dung Thái ngay lập tức chán ghét.

Tuy là thân nữ nhi, không thể tập võ thì cũng là công cụ làm ấm giường, nhưng như vậy là đủ để thành phế vật.

Cho nên từ đó về sau, Mộ Dung Thái bố trí cho Mộ Dung Thất Thất ở nơi hoang vắng, chẳng hề quan tâm, biết rõ rằng nàng sẽ chẳng trộm cướp, mà nếu có đi chăng nữa, nàng ta là nữ nhi, liệu có thể làm được không?

Đối với Mộ Dung Thái mà nói, đã nuôi chó thì chó phải giữ nhà. Trong tướng phủ, Mộ Dung Thất Thất vô năng chẳng có giá trị như vậy, chi bằng nuôi chó giữ nhà còn tốt hơn. ( Lia : so sánh con mình như thế thật quá ác !!!!!)

Mộ Dung Thất Thất mới ở trong tướng phủ có ba ngày sau khi hết năm năm ở Tĩnh Tâm am, kể từ lúc nàng trở về, Mộ Dung Thái chưa buồn liếc qua đứa con gái này lấy một lần.

Nhân dịp này, Mộ Dung Thái cẩn thận nhìn nàng mà đánh giá .

Làn da trắng nõn, làn mi thon dài, ánh mắt không lớn, mũi không cao, môi không quá dày, nhan sắc thoáng có chút đạm, chỉ có thể xem là thanh tú giai nhân.

Lại nói tiếp, bản thân Mộ Dung Thái là một mỹ nam tử, phu nhân Lí Thu Thủy cũng đã từng là kinh thành song kiều chi nhất.

Nói về trưởng nữ, trước khi vào cung làm Hoàng Quý phi đã từng được xưng danh là “Đệ nhất kinh thành mỹ nhân”, nàng ta vào cung thì đến lượt Mộ Dung Tâm Liên được hưởng cái danh này, con út Mộ Dung Thanh Liên tuy nhỏ tuổi nhưng cũng có chút tư sắc, ngay cả độc đinh Mộ Dung Tuấn cũng có dáng vẻ đường đường.

Chỉ còn có mỗi Thất Thất này là chẳng thừa hưởng một tí ưu điểm nào của bọn họ. Trong nhà ai ai cũng là mỹ nhân, Thất Thất chẳng khác gì một ngọn cỏ mọc giữa rừng dày.

Cứ ngỡ năm năm trôi qua rồi sẽ có nhiều biến đổi nhưng bộ dạng Thất Thất lúc này chẳng khác gì lúc trước, trong lòng Mộ Dung Thái phát giận.

Với hắn mà nói,đứa con gái phế vật này trông chướng mắt chẳng khác gì mụn ruồi mọc trên chóp mũi mỹ nhân, chẳng khác gì xương cá nghẹn trong cổ – muốn nuốt vào mà chẳng được, nhổ ra cũng không xong, thật là khiến người ta chán ghét đến cực điểm.

“Ngươi ngốc ở trong này làm gì ?” Trong lòng Mộ Dung Thái đang giận điên lên mà không có chỗ phát tiết, vừa lúc thấy Mộ Dung Thất Thất liền đem oán khí phát ra, “Vừa mới trở về thì khắp nơi đồn đãi lung tung, ngươi muốn làm chuyện tốt gì đây?”

Mộ Dung Thái không cần phân biệt tốt xấu mà mắng, khiến Mộ Dung Thất Thất cảm thấy “cực kì ủy khuất”. Được Tố Nguyệt nâng dậy, Mộ Dung Thất Thất khẽ cúi đầu, bày ra vẻ mặt vô tội.

“Dượng, đây là nơi ở của biểu muội, nàng còn đi đâu được nữa?”

Ngay lúc Mộ Dung Thất Thất đang tính toán xem có nên tiếp tục im lặng hay không thì người bên cạnh chợt lên tiếng nói giúp nàng – rõ ràng là Lí Vân Khanh chứ chẳng còn ai khác. Người này trông thế mà lại nói giúp nàng? Điều này khiến Mộ Dung Thất Thất kinh ngạc. Tuy rằng nằng phải gọi người này một tiếng biểu ca, nhưng quan hệ giữa bọn họ rất bình thường, chẳng có gì kì lạ. Thấy Lí Vân Khanh cất lời, Mộ Dung Thái ngượng ngùng cười, “Ừ, đây vốn là Thúy Trúc viên của nha đầu này”.

Tuy rằng Lí Vân Khanh gọi phu nhân Lí Thu Thủy là cô cô, là vãn bối. Nhưng Lí Vân Khanh lại là con trưởng của tộc trưởng Lý gia, tương lai sẽ kế thừa cha mình, hắn đã mở lời, người dượng như Mộ Dung Thái đây không thể không nể mặt.

“Đã lâu không đến thăm, ta không biết biểu muội lại ở đây.” Lí Vân Khanh đảo mắt nhìn quanh Thúy Trúc viên, thấy nơi này đơn sơ cũ nát là hiểu ngay Mộ Dung Thất Thất bị đối xử như thế nào.

Bình thường Lí Vân Khanh không ra tay hỗ trợ nhưng vừa rồi bắt gặp ánh mắt mang hàm ý “ xem diễn” của Mộ Dung Thất Thất, hắn cảm thấy vị biểu muội này có sự thay đổi lớn nên vô ý hỗ trợ cho nàng.

“Theo như cháu biết thì biểu muội mới trở về có vài hôm. Mới trở về mà bên ngoài đồn đãi nhiều như vậy thì nhất định có người ghen tị với việc biểu muội sắp trở thành Tĩnh Vương phi nên mới bày trò như vậy. Dượng, chuyện như vậy chỉ có thể từ người trong phủ truyền ra, dượng nên điều tra cho thật kĩ, rốt cuộc là ai dám khi dễ biểu muội của cháu!”

Lời của Lí Vân Khanh có ba hàm ý: Một, Thất thất vừa mới trở về, chẳng thể đi ra ngoài, mấy lời đồn kia chắc chắn là đã được chuẩn bị trước. Hai, lời đồn đãi nhiều như vậy chẳng khác gì mượn tay người mà chửi bới, bôi nhọ Mộ Dung Thất Thất – Tĩnh Vương phi tương lai. Ba, Mộ Dung Thất Thất không chỉ có một mình, nàng còn có mẫu thân Lí Thu Thủy, còn có Lí gia hậu thuẫn.

Hàm ý của Lí Vân Khanh quá rõ ràng, Mộ Dung Thái nghe hiểu, hắn không nghĩ đến Mộ Dung Thất Thất tầm thường như vậy mà lại lọt vào mắt Lí Vân Khanh, lại còn được Lí Vân Khanh che chở.

7.

Có điều,đây là Mộ Dung phủ,việc hắn giáo huấn nữ nhi như thế nào không phải nhờ đến tay Lí Vân Khanh.

Nghĩ vậy,ánh mắt Mộ Dung Thái lại hướng về phía Mộ Dung Thất Thất thêm lần nữa,không ngờ đến chuyện con bé này học ở đâu ra cách kiện cáo như thế.Lí Vân Khanh nói như vậy,có lẽ là con bé này khi ở trước mặt Lí gia có nói cái gì chăng ?

Gặp phải bộ dạng nhút nhát tỏ ra biết nghe lời của Mộ Dung Thất Thất,Mộ Dung Thái phát hỏa.Nếu không có Lí Vân Khanh đang đứng ở đây,hắn sẽ đạp một cước cho thứ phế vật này ngã lăn ra.

Tướng mạo chẳng có,tài năng cũng không,Mộ Dung Thái hắn đây làm sao có thể sinh ra một thứ phế vật như thế chứ.Thật là đáng xấu hổ !

Ban đầu nghe Lí Vân Khanh nói,Mộ Dung Tâm Liên có chút khiếp đảm,nghĩ đến chuyện nàng sai nha đầu Phỉ Thúy làm có lẽ bị bại lộ,nhưng tiếp đến Lí Vân Khanh không đả động gì thêm,phụ thân cũng không truy cứu tiếp,Mộ Dung Tâm Liên khẽ thở nhẹ.

Xem ra phụ thân không muốn giải quyết chuyện của Mộ Dung Thất Thất.Cũng phải thôi,phế vật rốt cục cũng chỉ là phế vật,chẳng có tác dụng gì cho gia tộc,làm sao tránh khỏi cảnh bị phụ thân ghét bỏ !

Lí Vân Khanh nói chuyện,Mộ Dung Thái yên lặng,chợt bên ngoài vẳng đến một trận khóc nháo hô thiên gọi địa.Hai nữ nhân ăn vận đẹp đẽ một trước một sau chạy ùa vào Thúy Trúc viên,vừa khóc vừa gọi “ Con của ta !”.

“Thanh nhi,mặt của con bị sao vậy ?” Lưu Yên Chi với bộ trang sức đầy đầu loạng choạng nhào tới ôm lấy Mộ Dung Thanh Liên ,”Rõ ràng là ả kia lòng dạ hiểm độc,ra tay tàn bạo là muốn hủy dung con ta đây mà !”

Tiếng nức nở của Lưu Yên Chi vừa thốt lên thì tiếng gào khóc của Trịnh Mẫn vang lên như đáp lại “ Tâm Liên,Tâm Liên của ta,làm sao con lại bị như vậy ? Cái trọng yếu nhất của nữ nhi là dung mạo,là ai ghen ghét mỹ mạo của con nên ra tay độc ác như thế này ? Tâm nhi của ta thật đáng thương a !”

Vì sự có mặt của hai nữ nhân này mà không khí trong Thúy Trúc viên trở nên dị thường náo nhiệt.

Lưu Yên Chi ôm Mộ Dung Thanh Liên đi đến trước mặt Mộ Dung Thái,chỉ cho hắn xem vết roi trên mặt Thanh Liên “ Lão gia,người xem Thanh nhi của chúng ta a,nó sắp thi tài ở Học viện rồi,bị trúng vết thương như thế này thì còn mặt mũi nào mà thi đấu nữa a !”

Lưu Yên Chi đúng là người rất có phong vận,tuy đã sinh nở hai lần,tuổi đã hơn ba mươi nhưng làn da vẫn mịn màng,ngũ quan vẫn mê người.Nàng lấy khăn tay ra chùi nước mắt,mắt trừng phẫn hận nhìn về phía Mộ Dung Tâm Liên.

“Lão gia,nếu Thanh nhi gặp chuyện không may,thiếp đây cũng không thiết sống nữa !”

Gặp phải Lưu Yên Chi “ Thấy có chuyện liền đánh trống kêu oan”,Trịnh Mẫn cũng không vừa,đưa Mộ Dung Tâm Liên đến trước mặt Mộ Dung Thái để hắn thấy vết đâm của nhuyễn kiếm trên mặt nàng ta.

So với bộ dạng ung dung của Lưu Yên Chi,Trịnh Mẫn sở hữu dáng vẻ thon thả đáng yêu của thiếu nữ,đặc biệt là đôi mắt mọng nước như hoa đào kia,chỉ cần một ánh nhìn thì lay động lòng người. Thấy Lí Vân Khanh cất lời, Mộ Dung Thái ngượng ngùng cười, “Ừ, đây vốn là Thúy Trúc viên của nha đầu này”.

Tuy rằng Lí Vân Khanh gọi phu nhân Lí Thu Thủy là cô cô, là vãn bối. Nhưng Lí Vân Khanh lại là con trưởng của tộc trưởng Lý gia, tương lai sẽ kế thừa cha mình, hắn đã mở lời, người dượng như Mộ Dung Thái đây không thể không nể mặt.

“Đã lâu không đến thăm, ta không biết biểu muội lại ở đây.” Lí Vân Khanh đảo mắt nhìn quanh Thúy Trúc viên, thấy nơi này đơn sơ cũ nát là hiểu ngay Mộ Dung Thất Thất bị đối xử như thế nào.

Bình thường Lí Vân Khanh không ra tay hỗ trợ nhưng vừa rồi bắt gặp ánh mắt mang hàm ý “ xem diễn” của Mộ Dung Thất Thất, hắn cảm thấy vị biểu muội này có sự thay đổi lớn nên vô ý hỗ trợ cho nàng.

“Theo như cháu biết thì biểu muội mới trở về có vài hôm. Mới trở về mà bên ngoài đồn đãi nhiều như vậy thì nhất định có người ghen tị với việc biểu muội sắp trở thành Tĩnh Vương phi nên mới bày trò như vậy. Dượng, chuyện như vậy chỉ có thể từ người trong phủ truyền ra, dượng nên điều tra cho thật kĩ, rốt cuộc là ai dám khi dễ biểu muội của cháu!”

Lời của Lí Vân Khanh có ba hàm ý: Một, Thất thất vừa mới trở về, chẳng thể đi ra ngoài, mấy lời đồn kia chắc chắn là đã được chuẩn bị trước. Hai, lời đồn đãi nhiều như vậy chẳng khác gì mượn tay người mà chửi bới, bôi nhọ Mộ Dung Thất Thất – Tĩnh Vương phi tương lai. Ba, Mộ Dung Thất Thất không chỉ có một mình, nàng còn có mẫu thân Lí Thu Thủy, còn có Lí gia hậu thuẫn.

Hàm ý của Lí Vân Khanh quá rõ ràng, Mộ Dung Thái nghe hiểu, hắn không nghĩ đến Mộ Dung Thất Thất tầm thường như vậy mà lại lọt vào mắt Lí Vân Khanh, lại còn được Lí Vân Khanh che chở.

7.

Có điều,đây là Mộ Dung phủ,việc hắn giáo huấn nữ nhi như thế nào không phải nhờ đến tay Lí Vân Khanh.

Nghĩ vậy,ánh mắt Mộ Dung Thái lại hướng về phía Mộ Dung Thất Thất thêm lần nữa,không ngờ đến chuyện con bé này học ở đâu ra cách kiện cáo như thế.Lí Vân Khanh nói như vậy,có lẽ là con bé này khi ở trước mặt Lí gia có nói cái gì chăng ?

Gặp phải bộ dạng nhút nhát tỏ ra biết nghe lời của Mộ Dung Thất Thất,Mộ Dung Thái phát hỏa.Nếu không có Lí Vân Khanh đang đứng ở đây,hắn sẽ đạp một cước cho thứ phế vật này ngã lăn ra.

Tướng mạo chẳng có,tài năng cũng không,Mộ Dung Thái hắn đây làm sao có thể sinh ra một thứ phế vật như thế chứ.Thật là đáng xấu hổ !

Ban đầu nghe Lí Vân Khanh nói,Mộ Dung Tâm Liên có chút khiếp đảm,nghĩ đến chuyện nàng sai nha đầu Phỉ Thúy làm có lẽ bị bại lộ,nhưng tiếp đến Lí Vân Khanh không đả động gì thêm,phụ thân cũng không truy cứu tiếp,Mộ Dung Tâm Liên khẽ thở nhẹ.

Xem ra phụ thân không muốn giải quyết chuyện của Mộ Dung Thất Thất.Cũng phải thôi,phế vật rốt cục cũng chỉ là phế vật,chẳng có tác dụng gì cho gia tộc,làm sao tránh khỏi cảnh bị phụ thân ghét bỏ !

Lí Vân Khanh nói chuyện,Mộ Dung Thái yên lặng,chợt bên ngoài vẳng đến một trận khóc nháo hô thiên gọi địa.Hai nữ nhân ăn vận đẹp đẽ một trước một sau chạy ùa vào Thúy Trúc viên,vừa khóc vừa gọi “ Con của ta !”.

“Thanh nhi,mặt của con bị sao vậy ?” Lưu Yên Chi với bộ trang sức đầy đầu loạng choạng nhào tới ôm lấy Mộ Dung Thanh Liên ,”Rõ ràng là ả kia lòng dạ hiểm độc,ra tay tàn bạo là muốn hủy dung con ta đây mà !”

Tiếng nức nở của Lưu Yên Chi vừa thốt lên thì tiếng gào khóc của Trịnh Mẫn vang lên như đáp lại “ Tâm Liên,Tâm Liên của ta,làm sao con lại bị như vậy ? Cái trọng yếu nhất của nữ nhi là dung mạo,là ai ghen ghét mỹ mạo của con nên ra tay độc ác như thế này ? Tâm nhi của ta thật đáng thương a !”

Vì sự có mặt của hai nữ nhân này mà không khí trong Thúy Trúc viên trở nên dị thường náo nhiệt.

Lưu Yên Chi ôm Mộ Dung Thanh Liên đi đến trước mặt Mộ Dung Thái,chỉ cho hắn xem vết roi trên mặt Thanh Liên “ Lão gia,người xem Thanh nhi của chúng ta a,nó sắp thi tài ở Học viện rồi,bị trúng vết thương như thế này thì còn mặt mũi nào mà thi đấu nữa a !”

Lưu Yên Chi đúng là người rất có phong vận,tuy đã sinh nở hai lần,tuổi đã hơn ba mươi nhưng làn da vẫn mịn màng,ngũ quan vẫn mê người.Nàng lấy khăn tay ra chùi nước mắt,mắt trừng phẫn hận nhìn về phía Mộ Dung Tâm Liên.

“Lão gia,nếu Thanh nhi gặp chuyện không may,thiếp đây cũng không thiết sống nữa !”

Gặp phải Lưu Yên Chi “ Thấy có chuyện liền đánh trống kêu oan”,Trịnh Mẫn cũng không vừa,đưa Mộ Dung Tâm Liên đến trước mặt Mộ Dung Thái để hắn thấy vết đâm của nhuyễn kiếm trên mặt nàng ta.

So với bộ dạng ung dung của Lưu Yên Chi,Trịnh Mẫn sở hữu dáng vẻ thon thả đáng yêu của thiếu nữ,đặc biệt là đôi mắt mọng nước như hoa đào kia,chỉ cần một ánh nhìn thì lay động lòng người. “Lão gia,Tâm nhi hiện đang là kinh thành Đệ nhất mĩ nhân a ! Nhiều vị quan gia công tử ái mộ Tâm nhi nhà ta,không thiếu công tử thiếu gia nhà giàu có muốn thú Tâm nhi về làm vợ,vậy mà dung mạo đẹp đẽ bị hủy như vậy,làm sao Tâm nhi đáng thương của chúng ta còn sống được nữa đây ! Lão gia,người phải làm chủ cho mẹ con chúng ta a !”

Hai nữ nhân,cộng thêm hai thiếu nữ,bốn người vừa khóc nháo vừa cãi nhau thành một đoàn hỗn loạn,thật là ầm ĩ,Mộ Dung Thất Thất khẽ nhíu mày,nếu sớm biết việc đưa đám nữ nhân này vào trong để họ khóc điếc tai như thế này thì đã chẳng để họ vào đây.

Vẻ sốt ruột của Mộ Dung Thất Thất được Lí Vân Khanh thu hết vào trong tầm mắt,hắn nhìn nàng với ánh mắt hứng thú.Xem ra,gần đây biểu muội có sự thay đổi —

Hai ái thiếp khóc đến tê tâm liệt phế,đều đòi mình phải chủ trì công đạo – khiến Mộ Dung Thái thật là nhức đầu.Cả hai bên đều là con quý con yêu,một đứa thì tài năng xuất chúng,đứa kia thì dung mạo hơn người,bình thường hai đứa này không giương cung bạt kiếm,thế nhưng hôm nay có chuyện gì lạ khiến cho chúng nó lại thượng cẳng chân hạ cẳng tay thế kia !

Dù thế nào đi nữa Mộ Dung Thái cũng không muốn biết nguyên nhân,đã thế lại còn có một Lí Vân Khanh đang bày vẻ mặt xem diễn đứng bên cạnh mà ôm bả vai,khiến trong lòng Mộ Dung Thái phát hỏa,”Thôi ngay,đừng có làm loạn,phủ đang tiếp khách! Đều về hết đi cho ta !”

Lưu Yên Chi và Trịnh Mẫn nghe Mộ Dung Thái nói thế mà sửng sốt,hiểu ngay là lão gia nhà mình đang cực kì tức giận,hai người đi theo Mộ Dung Thái đã nhiều năm tất đã hiểu ý,thu liễm lại tính tình,lau lệ rồi túm lấy con gái mình rời khỏi Thúy Trúc viên.

Lúc rời đi Trịnh Mẫn dùng ánh mắt ai oán mà liếc Mộ Dung Thái,ngược lại,Lưu Yên Chi lại giữ nguyên bộ dạng kêu oan cho con,khẽ liếc đưa tình với Mộ Dung Thái một cái,hàm ý bảo “ Lão gia,hôm nay thiếp vì lão gia mà hầm canh gà,buổi tối lão gia nhất định phải qua đó nha !”

Nếu như bên cạnh không có người,Mộ Dung Thất Thất nhất định sẽ phỉ nhổ không thương tiếc.Khó trách tại sao Lưu Yên Chi chẳng nể địa vị mà bức Đại phu nhân,thật đúng là nữ nhân “Sủng ái nên cậy thế” mà.

Bọn họ đi rồi,Mộ Dung Thái lạnh lùng nhìn Mộ Dung Thất Thất,”Ngươi nghĩ ta ngốc hay sao,vừa mới trở về mà gây ra nhiều chuyện như vậy,ngươi phải ở đây mà hối lỗi trong một tháng,tuyệt đối không được đi đâu,đừng làm cho ta xấu hổ thêm nữa ! Hừ -“

Vung tay áo bước đi,Mộ Dung Thái cũng chẳng màng đến Lí Vân Khanh vẫn còn đứng ở đây mà vội vàng rời khỏi Thúy Trúc viên,hướng tới Ngẫu Hương viện – nơi ở của Trịnh Mẫn.Trong đầu hắn lúc này chỉ có việc dung mạo của Mộ Dung Tâm Liên có bị hủy hay không mà thôi.

Đứa con gái này là Đệ nhất mĩ nhân của kinh thành,Mộ Dung Thái đang trông mong gả nó vào hoàng cung ! Đến lúc đó nhà hắn có hai vị phi tử,đó là vinh quang tối thượng mà hắn hằng ao ước a !

Bộ dạng vội vàng của Mộ Dung Thái làm cho Mộ Dung Thất Thất hoàn toàn chết tâm với cái nhà này.Xem ra,Mộ Dung Thái chẳng hề quan tâm đến nữ nhi của mình a ! Nếu không phải đáp ứng cha nuôi mà bảo hộ người kia cho chu toàn,nàng đã sớm du ngoạn giang hồ,hơi đâu chuốc lấy thân phận Tam tiểu thư mà chịu oan ức đủ bề !

“Tô Mi,Tố Nguyệt,làm phiền các ngươi dọn dẹp nơi này cho sạch sẽ một chút,mấy đồ trang trí kia hỏng rồi thì vứt đi,nếu còn sử dụng được thì cũng cất đi,để lần náo loạn sau cũng còn có đồ mà dùng !” Bị một lần bốn nữ nhân vây lấy mà ầm ĩ,Mộ Dung Thất Thất có chút mệt mỏi,quay đầu nhìn Lí Vân Khanh,Mộ Dung Thất Thất cũng lười giả vờ,”Biểu ca,thứ cho muội tùy tiện,nhưng muội cần phải ngủ !”

“Không giả vờ nữa ?”Lí Vân Khanh ngạc nhiên nhìn vẻ thẳng thắn của Mộ Dung Thất Thất,vừa rồi nữ nhân này trong mắt vẫn còn có vẻ nhát gan,giờ lại trông linh lợi như mèo,để lộ ra tinh quang,đây mới đúng là con người thật của nàng.Phải,phải như vậy mới đúng là nàng !.

“Biểu ca là người thông minh,giả vờ trước mặt kẻ thông minh há chẳng phải tự biến mình thành trò cười sao ?”

Trên thế giới này có một loại người,bọn họ là thiên chi kiêu tử,từ nhỏ tài trí đã hơn người,mặc kệ ai kia đang diễn trò,bọn họ sẽ nhìn ra được bộ mặt thật của kẻ đó đang ẩn sau lớp phấn son tô vẽ kia.

Mà Lí Vân Khanh vừa vặn lại là loại người này.

Nếu đã bị hắn vạch mặt,thà cứ tự nhiên thoải mái mà làm chính mình còn hơn là cứ diễn trò hài kịch để rồi cho hắn cơ hội cười chê.

“Nếu cô cô biết được sự thay đổi của biểu muội,nhất định cô cô sẽ rất mừng”.Lí Vân Khanh quả thực có mắt nhìn người,đôi mắt của cô gái kia rõ ràng là tràn đầy sức sống,tựa như một con mèo uyển chuyển,không,phải nói là như một con báo nhỏ kiệt ngạo bất tuân mới đúng !

Xem ra,cuộc sống của hắn sẽ không còn vô vị nữa !.

## 4. Chương 8 - 9

8.

Tại Ngẫu Hương viện,Mộ Dung Thái ưỡn cái bụng tròn tròn mà an ủi Trịnh Mẫn đang lệ hoa đầy mặt,”Thôi mà,đừng khóc nữa,ngươi khóc làm lòng của lão gia ta đây đau như cắt a !”.

“Lão gia bất công ! Người xem,mặt của Tâm Liên như vậy thì còn ra bộ dáng gì nữa ! Lễ hội Thất tịch sắp đến rồi,người làm sao mà giúp được Tâm Liên a ! Lần trước vấn an Dương phi,Dương phi còn khen Tâm Liên nhà ta nhan sắc sắc sảo.Nếu mang cái bộ mặt thế này đến hội Thất tịch,Tâm Liên sao dám gặp người ? Lần này lão gia mà không phạt Thanh Liên,thiếp không chịu đâu !”

Trịnh Mẫn thấy nơi đầu tiên mà Mộ Dung Thái đến chính là nơi này,trong lòng rất ư là cao hứng.

Mặc dù Mộ Dung Thanh Liên có thiên phú võ thuật,nhưng nữ nhân cuối cùng cũng phải lập gia đình,nam nhân thường không thích nữ nhân cường ngạnh.Từ xưa chỉ có anh hùng cứu mĩ nhân,ai đời lại có chuyện mĩ nhân cứu anh hùng !.

Trịnh Mẫn rất tin tưởng vào nữ nhi của mình,Mộ Dung Tuyết Liên còn có thể làm Hoàng Quý phi,dung mạo của Mộ Dung Tâm Liên đâu hề thua kém.Huống chi đại phu nhân Lí Thu Thủy vẫn còn đang ở Phật đường ăn chay lễ Phật,nếu có nắm được tình hình cũng khó lòng ngăn cản được con đường phú quý của Mộ Dung Tâm Liên.

“Được rồi,đừng khóc nữa,vẫn là nên chữa cho mặt của Tâm Liên trước !”.Mộ Dung Thái lấy ra một cái hộp thuốc nho nhỏ,”Đây là ngọc mỡ do Liên công tử đặc chế,do Tuyết Liên đưa đến,nàng bôi cho Tâm Liên đi ! Đừng để mặt mày hốc hác,làm phiền lòng ta ! ”

Vừa nghe thấy là ngọc mỡ của Quái y Liên công tử ,Trịnh Mẫn vội vàng nhận lấy,mở hộp thuốc,mùi hương nhẹ nhàng tỏa ra,”Quả nhiên là thuốc tốt !”

“Phải,Tuyết Liên có hai hộp,một hộp này cho Tâm Liên,thuốc này chữa mặt cho nó tốt lắm !”

Mộ Dung Thái ở lại chỗ của Trịnh Mẫn làm ầm ĩ một lát rồi vội vàng sang Lan Hương viện – chỗ ở của Lưu Yên Chi.

Nhìn thấy dáng người to mọng của Mộ Dung Thái biến mất,Trịnh Mẫn khẽ hừ một tiếng,cẩn thận cầm ngọc mỡ mà bôi lên mặt Tâm Liên.

“Nương,cha vẫn thích Tứ muội muội hơn !”.Mộ Dung Tâm Liên cúi đầu,hàng mi dài khéo che đi cảm xúc trong mắt.

“Tâm Liên,nhớ thật kĩ,dù phải chịu nhiều ủy khuất,nhất định phải nhẫn.Con so với Thanh Liên thông minh hơn,nhanh nhẹn hơn,về sau xuất giá phải gả vào chỗ tốt !”.Không có con trai,Trịnh Mẫn chỉ có Mộ Dung Tâm Liên làm chỗ dựa,vì vậy thấy con mình ủy khuất,trong lòng người mẹ cũng thấy đau.

“Nương,con muốn làm Tĩnh Vương phi !Con muốn gả cho Long Trạch Cảnh Thiên !”

Nghe Trịnh Mẫn nhắc tới chuyện lập gia đình,Mộ Dung Tâm Liên đột nhiên ngẩng đầu,trong mắt lóe lên tia quang mang kì lạ.

“Cái thứ phế vật Mộ Dung Thất Thất kia cái gì cũng chẳng có,vậy mà dựa vào đâu lại được làm Tĩnh Vương phi,con không cam lòng,con thực không cam lòng!Cùng lắm thì nàng ta có thân phận cao quý,nhưng lại bất tài !”Tay Mộ Dung Tâm Liên nắm chặt lại.

“Nương,hôm nay Thanh Liên nói móc con chỉ đi làm thiếp cho kẻ khác.Nương,nương không biết là con muốn giết ả kia đến nhường nào đâu ! Thật là đáng hận mà !”.

Nghe xong lời Mộ Dung Tâm Liên,Trịnh Mẫn khóc lệ tràn mi.

Không có con trai,nàng ở trong phủ này yếu thế hơn rất nhiều so với Lưu Yên Chi.Bình thường Lưu Yên Chi châm chọc khiêu khích,nói xỏ nói xiên nàng có thể nhẫn nhịn được.Bây giờ ngay cả Mộ Dung Thanh Liên lớn mật cũng dám làm nhục con gái yêu của mình,Trịnh Mẫn không thể không cắn chặt răng nanh mà ghi hận !.

“Tâm nhi,mẫu thân sẽ không để cho con phải chịu ủy khuất.Con không phải muốn gả cho Long Trạch Cảnh Thiên làm Tĩnh Vương phi sao,ta đã có cách !”

Lời nói của mẫu thân làm tâm tình của Tâm Liên chuyển tốt,nàng lập tức cầm tay của mẫu thân mà hỏi dồn.

“Nương,nương có cách ?.Hôn ước của bọn họ là do Hoàng thượng ban,nương có cách gì khiến Vương gia thú nữ nhi ? Nữ nhi tuyệt đối không an phận làm thiếp để rồi bị cái thứ phế vật kia coi thường đâu.Nương,nếu nữ nhi được làm Tĩnh Vương phi,nhất định là nằm mơ cũng nhớ tới người !”.

Nhìn thấy bộ dáng của Mộ Dung Tâm Liên,Trịnh Mẫn biết được trong lòng nàng ta chỉ có mỗi Long Trạch Cảnh Thiên.

Vương gia văn võ song toàn,dáng vẻ đường đường,có khả năng lên ngôi Thái tử,tương lai có khả năng trở thành Hoàng đế.Nếu Vương gia đăng cơ,vậy con mình không phải là Hoàng hậu – mẫu nghi thiên hạ rồi sao ?.

Nghĩ đến tương lai đẹp đẽ của Mộ Dung Tuyết Liên,Trịnh Mẫn khẽ cắn môi,trong lòng sinh ra độc kế.Mộ Dung Thất Thất,ngươi cản trở con đường phú quý của con gái ta,đừng trách ta thủ hạ vô tình !.

Trịnh Mẫn khẽ nói vài câu vào tai Tâm Liên,nghe xong lời nói của mẫu thân,Tâm Liên sửng sốt,”Mẫu thân,làm được ư? Hủy danh tiết của Thất Thất thì có thể khiến Tĩnh Vương hủy hôn sao ?Làm sao mà tìm được nam nhân nào chịu theo kế này ?”

“Kẻ cần tìm kia không phải là có sẵn sao ?”Trên gương mặt nhu hòa của Trịnh Mẫn thoáng hiện lên tia ngoan độc.

Lưu Yên Chi càn rỡ trong cái phủ này không phải là nhờ sinh được độc nhất Mộ Dung công tử Mộ Dung Tuấn sao ? Ả ta vin mãi vào cái cớ này mà cao cao tại thượng,đày ải mình khiến mình khổ sở đó thôi.

Nếu đứa con trai bảo bối của Lưu Yên Chi xuất hiện ở trên giường của Mộ Dung Thất Thất,đôi huynh muội này xảy ra chuyện ám muội,chẳng riêng gì Mộ Dung Thất Thất mà danh dự của Mộ Dung Tuấn cũng bị hủy hoại ! Nàng thật muốn thấy vẻ mặt của Lưu Yên Chi khi thấy kế của mình thành công nha !.

“Nương,kế sách của người hay lắm,một mũi tên trúng hai con nhạn !Mỗi lần Mộ Dung Tuấn nhìn nữ nhi đều nhìn bằng ánh mắt mê đắm,thật là kinh tởm muốn chết !Nếu làm vậy mà diệt được một lúc hai kẻ đáng ghét,vậy thì không còn gì tốt hơn !”.Mộ Dung Tâm Liên hiểu được ý của mẫu thân,liên thanh nói không ngừng.

Mộ Dung Thất Thất,ngươi xuống địa ngục đi ! Có gan dám cuỗm nam nhân của ta sao ,ta sẽ cho ngươi nếm mùi lợi hại của ta !Năm đó không giết chết ngươi,xem như ngươi mạng lớn .Còn bây giờ,ta sẽ cho ngươi sống không bằng chết ! Đem cái thân phận cao quý của ngươi mà xuống mồ đi !.

Mẹ con Tâm Liên nhìn nhau mà hiểu ý,hai đôi mắt hoa đào kia lóe lên tia ngoan độc chẳng khác gì độc xà,hai khóe miệng nở nụ cười tàn khốc. Cơ bản là võ thuật của Thanh Liên cao hơn so với Tâm Liên nên nàng ta không bị gì nghiêm trọng,chỉ là vết thương ngoài da.Mộ Dung Thái liền cho một thanh bảo kiếm tốt để trấn an nàng ta.

Về Lưu Yên Chi,muốn nàng ta không nháo loạn thì tốt nhất là thuyết phục nàng ta ở trên giường,Mộ Dung Thái vốn ưa cách giải quyết nhẹ nhàng này,cho nên nói chưa đến hai lời bèn lôi Lưu Yên Chi vào đại chiến vài hiệp,khiến mĩ nhân dựa vào lòng mình mà hồng hộc thở,vậy là vấn đề của hắn đã được giải quyết xong.

Sau vài ngày,tướng phủ thực yên lặng.Mộ Dung Thất Thất “ thành thành thật thật” đứng ở trong Thúy Trúc viên mà “ Tĩnh tâm”,Mộ Dung Tâm Liên cùng Thanh Liên cũng không xuất môn mà nháo loạn.

Mười ngày sau,Phỉ Thúy đến Thúy Trúc viên,bảo là mời Thất Thất ra đình ngắm trăng khuya.

“Ngắm trăng? Sao mà đi đây ? Ta vẫn đang phải “Tĩnh tâm” mà ?” Chẳng cần điều tra gì cũng biết đám nữ nhân kia thật ” có hảo ý”,lại thêm gần đây nàng bề bộn nhiều việc,chẳng còn hơi đâu mà đáp lễ lại “tâm ý” của đám nữ nhân kia nên thẳng thắn từ chối lời mời của Phỉ Thúy.

9.

“Tam tiểu thư, nhị tiểu thư đã đích thân đưa bái thiếp cho ngươi, tại sao ngươi lại viện cớ này cớ nọ mà không đi? Nếu không phải Nhị tiểu thư vẫn còn nhớ đến Tam muội của mình, ngươi cho rằng ta chịu sai vặt mà chạy đến đây vào lúc trời nóng như thế kia ư?”

Phỉ Thúy có một đôi mắt trời sinh sắc nhọn, bị Mộ Dung Thất Thất cự tuyệt thẳng thừng khiến nàng ta một phen mất mặt, lúc này hai má nàng ta đỏ ửng, hai tay chống nạnh, từ “miệng hoa “ tuôn ra một tràng những lời nói khó nghe

“Sao không tự biết mình là ai, lại còn giả đò tự xem mình như trung tâm, nói trắng ra ngươi là cái thứ phế vật,vậy mà dám được voi đòi tiên !”

Ban đầu Phỉ Thúy là nha hoàn của Mộ Dung Thất Thất, vì thấy Tam tiểu thư thật là vô năng nên quay sang làm cho Mộ Dung Tâm Liên, sau trở thành tâm phúc của nàng ta. Nếu không phải giúp cho kế hoạch của Nhị tiểu thư thành công, Phỉ Thúy không muốn dây dưa nhiều lời cùng cái thứ “Phế vật” này.

Mộ Dung Thất Thất híp mắt, nhìn cái miệng của Phí Thúy hết đóng vào lại mở ra, toàn là lời nói độc địa, ban đầu còn muốn tha cho kẻ phản phúc này con đường sống, hiện tại càng buông càng khó trị, ả ta cứ hở ra là “Phế vật, phế vật”, nghe nhàm phát sợ . “Ngươi nói xong chưa?” Thanh âm của Mộ Dung Thất Thất trở nên trong trẻo lạ thường mà lạnh lùng, Tô Mi và Tố Nguyệt theo hầu đã lâu nên biết đây là điềm báo sự tức giận của tiểu thư.

“A, tại sao ta lại phải dừng? Trong kinh thành ai mà chẳng biết tiếng Tam tiểu thư văn không có mà võ cũng không, vậy ngươi còn sợ cái gì nữa. Ngươi đần độn như vậy, chẳng trách những người theo ngươi cũng hóa ngây hóa ngốc hết cả!”

Phỉ Thúy cứ thao thao mà nói nên chẳng để ý đến không khí chung quanh đang chuyển lạnh, Tố Nguyệt cùng Tô Mi đang mắng thầm trong lòng cái ả chết tiệt kia. Con giun xéo lắm cũng quằn, không thể cứ nín nhịn mà cho qua mãi được, Mộ Dung Thất Thất lạnh lùng buông ra một câu “Vả miệng!”

Chẳng đợi Phỉ Thúy nghe rõ, Tô Mi đã nghiêng mình đến trước mặt nàng ta, không cần nhiều lời đã “Bốp bốp” – tát vào mặt nàng ta hai cái .

Mấy ngày nay cứ phải nhịn nhục khiến Tô Mi ức đến phát nghẹn rồi, nhìn thấy Phỉ Thúy “khi dễ” tiểu thư như vậy khiến tay của Tô Mi thật là ngứa ngáy. Cho nên khi tiểu thư vừa hạ lệnh, ngay lập tức Tô Mi vọt qua chỗ của Phỉ Thúy, nhanh đến độ ả ta không kịp tránh.

Tô Mi là kẻ tập võ, sức tay rất lớn nên vừa mới tát có hai cái đã khiến cho đầu óc Phỉ Thúy choáng váng, hai mắt hoa hoa, hai hàng máu mũi chảy ra.

Phỉ Thúy cố gắng đứng vững, nghe thấy tiếng cười khanh khách của Tô Mi, lại lấy tay lau mũi, thấy tay mình đầy máu nóng bèn hét tướng lên, “Ngươi! Ngươi dám đánh ta!”.

“Đánh ngươi thì đã sao? Đánh ngươi chính là đánh kẻ vô liêm sỉ đấy!” Tô Mi nâng mắt, chậm rãi xoa cổ tay,“Ngươi có mắt như mù, dám khi dễ tiểu thư của chúng ta, cho ngươi hai cái tát vẫn còn nhẹ lắm!”.

“A a a a! Ta liều mạng với ngươi!”

Bình thường Phỉ Thúy đâu phải chịu khổ sở như vậy, gặp phải nha hoàn của Mộ Dung Thất Thất cư xử theo lối “Cả vú lấp miệng em”, lửa giận nổi ngùn ngụt sau ót, nàng ta bèn cắm đầu mà lao thẳng đến chỗ Tô Mi.

Chẳng cần chờ đến lúc Phỉ Thúy tới được chỗ mình, Tố Nguyệt đang đứng ở một bên bèn nhấc chân đá một cái ngay ngực nàng ta, một cước kia khiến Phỉ Thúy trực tiếp bay thẳng ra ngoài.

“Phanh –” Không rõ là Tố Nguyệt cố ý hay không, kẻ ăn đau vẫn là Phỉ Thúy, ngay lúc nàng ta rơi xuống, cái ót vừa vặn đụng trúng phải hòn non bộ ( núi đá mini ở hồ cá đó mà ), lập tức thấy một trận choáng váng đầu óc, sờ sờ thì thấy một tay dính đầy máu, Phỉ Thúy ôm cổ họng mà kêu khóc.

“Nguy quá, giết người a! Người đâu, mau tới đây! Tam tiểu thư muốn giết người a!”

Phỉ Thúy lớn giọng kêu gào, lập tức thu hút được một đám người chạy đến, sau thì Mộ Dung Tâm Liên cũng nghe được tin tức nên cũng vội vàng chạy lại đây.

“Phỉ Thúy, ngươi bị sao vậy?” Nhìn thấy má nàng ta sưng đỏ, mặt thì đầy máu, Mộ Dung Tâm Liên thiếu điều nhìn không ra. Nếu không nhớ bộ quần áo trên người Phỉ Thúy trông như thế nào, Mộ Dung Tâm Liên chắc chắn không thể nhận ra cái kẻ có mặt sưng như cái đầu heo kia là tâm phúc của mình.

Phỉ Thúy là kẻ chuyên đổi trắng thay đen, hôm nay phải chịu khổ ở chỗ Mộ Dung Thất Thất, thật là nhịn không được mà. Vừa vặn có chủ tử ở đây, chi bằng đem sự tình nháo đại đi, dù sao thanh danh của Mộ Dung Thất Thất cũng đủ thối, lại thêm việc này cũng không có gì thay đổi.

” Ô ô ô … Nhị tiểu thư,xin người hãy làm chủ cho nô tỳ ! Nô tỳ tự tay mang thiếp của Nhị tiểu thư đến mời Tam tiểu thư nhưng còn chưa kịp nói quá hai câu đã bị Tam tiểu thư sai người ra đánh nô tỳ a ! Nô tỳ có ý tốt nên mới đến đây mà lại còn bị đánh đến như vậy,thậm chí Tam tiểu thư còn dọa giết nô tỳ,Nhị tiểu thư nhất định phải cứu nô tỳ a !”

Nghe lời Phỉ Thúy nói xong, Mộ Dung Tâm Liên cảm thấy thật đáng ngờ, không phải lúc nào Mộ Dung Thất thất cũng vô năng yếu đuối sao, sao lại có gan làm chuyện này? Nhưng xem ra Phỉ Thúy có vẻ không nói dối, mà vết thương kia cũng không phải là ngụy tạo, ắt hẳn là Thất Thất đã động thủ rồi.

“Tam muội muội, Phỉ Thúy nói thật ư? Là muội đánh nàng ta sao? Là ta sai nàng đến mời muội đi thưởng nguyệt, cho dù muội không muốn đi thì cũng đừng trút giận lên đầu nha hoàn chứ! Rốt cuộc là Phỉ Thúy làm sai điều gì khiến muội phải ra tay độc ác như vậy?”

Danh tiếng của Mộ Dung Tâm Liên trong tướng phủ từ xưa đến nay vẫn luôn tốt đẹp, dung mạo lại mỹ miều, so với Mộ Dung Thanh Liên lại hòa nhã, không ra vẻ tiểu thư hách dịch, nên được lòng rất nhiều người.

Nghe xong mấy lời của Mộ Dung Tâm Liên về việc Mộ Dung Thất Thất không phân biệt tốt xấu mà đánh Phỉ Thúy, ai nấy đều nhao nhao lên cho rằng Tam tiểu thư là kẻ không tốt.

Không hổ là kẻ biết diễn trò a! Trong lòng Mộ Dung Thất Thất không ngừng tán thưởng, xem ra Mộ Dung Tâm Liên rất được nhân tâm, mọi người trong tướng phủ này không ngại nói giúp nàng ta mấy câu.

“Nhị tỷ tỷ, sự tình không phải như thế …” Một Mộ Dung Thất Thất nhát gan cuối cùng cũng đã mở miệng “Phỉ Thúy nói muội là thứ phế vật, căn bản là không xứng đáng cùng nhị tỷ tỷ đi ngắm trăng, nàng ta còn bảo muội là vịt con xấu xí, nhị tỷ tỷ là thiên nga, bảo muội đi xách giày cho tỉ vẫn không xứng.”

Lời của Mộ Dung Thất Thất vừa thốt ra khiến Mộ Dung Tâm Liên ngây người. Phỉ Thúy là kiểu người như thế nào, nàng rõ hơn ai hết, nếu là từ cửa miệng Phỉ Thúy nói ra, thì có lẽ là thật, suy cho cùng, đây cũng là lời nàng và Phỉ Thúy thường nói xấu sau lưng.

“Nàng còn bức ta, muốn ta đem vị trí Tĩnh Vương phi nhường lại cho tỷ. Nàng ta nói chỉ có mỹ nhân như tỷ đây mới có thể sánh đôi cùng Tĩnh vương, hai người mới là thiên sinh nhất đối, đích thiết nhất song ( đại khái là hai người vốn sinh ra là dành cho nhau,xứng đôi vừa lứa ).Mà ta là kẻ văn ngu võ dốt, là thứ phế vật, nên sớm biết phận mà cút đi cho khuất mắt, đừng ở lại mà cản trở chuyện tình duyên của tỉ.”

Mộ Dung Thất Thất thấp giọng mà nức nở, khóc đến độ vai thấp vai cao, hợp với đôi mắt ngấn lệ, trông thật điềm đạm đáng yêu. Đám người kia đang có ý chê bai Mộ Dung Thất Thất thấy vậy bèn nhìn Mộ Dung Tâm Liên và Phỉ Thúy bằng ánh mắt khác.

“Muội nghĩ Nhị tỷ vốn là người hiền lành, làm sao lại có thể dạy dỗ ra thứ nô tài như thế, ả nô tài này có thể làm hỏng danh dự của tỷ, cho nên … cho nên muội mới mắng ả ta có hai câu. Chẳng ngờ, ả ta lại tự tát vào mặt mình, tự lấy đầu chàng tảng đá, về sau thì như mọi người đã thấy … “

“Ngươi nói bậy! Rõ ràng là cái thứ “Phế vật” kia đánh ta! Các ngươi không nên tin vào mấy lời nhảm nhí đó!” Thấy năng lực đổi trắng thay đen của Mộ Dung Thất Thất xem ra còn lợi hại hơn mình gấp mấy lần, Phỉ Thúy vội vàng bưng mặt nhảy ra, “Nếu tự ta tát chính mình thì làm sao dấu vết lại như thế này! Mọi người đừng nghe thứ phế vật kia nói bừa!”

## 5. Chương 10

10.

Lời nói của Phỉ Thúy khiến mọi người quay lại nhìn mặt của nàng ta, thấy mọi người có vẻ tin tưởng mình, nàng ta cứ hếch mặt lên trời để mọi người cùng nhìn cho rõ dấu tay trên mặt.

Nước da của nàng ta trắng nõn làm nổi bật lên hai dấu tay đỏ tươi, mà dấu vết của ngón tay cái lại hướng xuống dưới – rõ ràng là dấu tay của kẻ tự tát chính mình! Lúc này, đám nô bộc đang vây quanh Phỉ Thúy bắt đầu tin vào lời nói của Mộ Dung Thất Thất.

“Xem ra Tam tiểu thư nói thật! Không ngờ Phỉ Thúy là kẻ độc ác như vậy! Tam tiểu thư thật là đáng thương, Phỉ Thúy thật không biết tốt xấu gì mà cứ vu oan giá họa cho người!”

“Đúng vậy! Không lẽ Nhị tiểu thư có thể dạy dỗ ra thứ nha hoàn như vậy sao? Nhị tiểu thư có thể làm Tĩnh Vương phi? Thân là tỷ tỷ lại đi cướp vị hôn phu của muội muội? Thật là đáng xấu hổ a!”

“Trước mặt mọi người như vậy mà dám giá họa cho Tam tiểu thư, nha đầu này thực có gan làm loạn.”

Phỉ Thúy nào có hay khi Tô Mi đánh nàng ta thì đã sớm có tính toán, lúc này thấy hoàn cảnh bất lợi cho mình, Phỉ Thúy chỉ biết hướng về phía chủ tử của mình mà cầu cứu, “Tiểu thư, thật sự là nha hoàn bị người ta đánh mà!”

“Phỉ Thúy, quỳ xuống!” Những lời bàn tán của mọi người rơi hết vào lỗ tai của Mộ Dung Tâm Liên khiến nàng ta bực mình, thật là không ngờ đến sự ngu ngốc của Phỉ Thúy, suýt chút nữa làm hỏng chuyện của nàng.

Mặc kệ là chuyện gì đã xảy ra, việc Phỉ Thúy cứ luôn mồm gọi Mộ Dung Thất Thất là “Phế vật” đã bị lộ. Nếu lúc này không trừng trị nghiêm khắc ả nha đầu này sẽ khiến mọi người nghi ngờ là nàng là chủ tử ở sau lưng giật dây, nô tài cậy thế chủ nhân nên chẳng coi ai ra gì. Vì giữ lại danh dự cho bản thân, phải thí tốt giữ xe thôi.

“Nhị tiểu thư …” Phỉ Thúy không hiểu chuyện nên không hiểu được hàn ý nơi đáy mắt của Mộ Dung Tâm Liên, “Nhị tiểu thư, nha hoàn thật sự bị oan mà!”

“Quỳ xuống mà xin lỗi Tam tiểu thư!” Ẩn sau vạt áo, tay của Mộ Dung Tâm Liên đã nắm lại thật chặt, móng tay đã tì sát vào lòng bàn tay mềm mại của nàng ta. Cái đồ Phỉ Thúy ngu ngốc này ,thành sự không có bại sự có thừa, thật là vô tích sự .

Bất kể là hôm nay đã có chuyện gì, nàng ta phải tìm cách cứu vãn hình tượng trong lòng mọi người. Để chặn trước tai họa từ miệng những kẻ đã chứng kiến, chỉ có cách là trừng phạt Phỉ Thúy thật nghiêm mà thôi.

“Tam tiểu thư, là Phỉ Thúy sai rồi – ” Biết là Mộ Dung Tâm Liên đang nổi giận, Phỉ Thúy quỳ xuống trước mặt Mộ Dung Thất Thất mà nhận lỗi, trong lòng thì không phục nhưng không thể không thừa nhận là chỉ có thứ “Phế vật” này mới cứu được mình.

“Xin Tam tiểu thư tha cho nô tỳ!”

“Phỉ Thúy không biết trên dưới, phạt ngươi hai mươi đại bản, trừ lương nửa năm. Tam muội muội, hình phạt như vậy đã vừa ý muội chưa?” Không chờ đến lúc Mộ Dung Thất Thất cho ý kiến, Mộ Dung Tâm Liên đã nói luôn hình phạt dành cho Phỉ Thúy.

Mộ Dung Thất Thất cũng biết là đôi chủ tớ này đang diễn trò nhưng không vạch trần, ngược lại còn mở đường lui .

“Nhị tỷ tỷ, phạt như vậy có nặng quá không? Phỉ Thúy đang bị thương, đầu còn chảy máu, cần có lang trung chăm sóc … Dù sao thì nàng ta theo tỷ cũng đã lâu, không có công lao gì thì cũng có khổ lao … Muội nghĩ, chỉ cần phạt mười bản, mười bản kia tự khắc ghi nhớ trong lòng, còn tiền lương thì chỉ trừ một tháng…Nhị tỷ tỷ, tỷ thấy sao?”.

Việc Tam tiểu thư “cầu tình” cho Phỉ Thúy là việc ngoài dự đoán của mọi người. Ai ai cũng nghĩ Tam tiểu thư nhất định sẽ không tha thứ mà trừng phạt nghiêm khắc nha hoàn, ai ngờ nàng lại chừa cho Phỉ Thúy con đường sống.

Lúc này, hình tượng Tam tiểu thư trong lòng gia nhân tướng phủ trở nên tốt đẹp hẳn lên. Bị phạt hai mươi bản, đừng nói là cô nương nhu nhược có thể chịu đựng được mà ngay cả thanh niên cường tráng khi bị phạt cũng phải nằm mất mấy ngày. Hơn nữa đối với việc trừ khoản tiền lương nửa năm, tuy không hẳn là một số tiền quá lớn, nhưng đối với hạ nhân thì đó là một hình phạt nặng.

“Tam tiểu thư thật là nhân hậu!” “Đúng vậy, Phỉ Thúy cố tình vu oan cho Tam tiểu thư, Tam tiểu thư lại lấy ơn đáp oán, thật là người có lòng vị tha!”

Mộ Dung Thất Thất cư xử thật là tử tế, tương phản là việc đầy tớ bên cạnh Mộ Dung Tâm Liên cư xử như một kẻ “ngoan độc”, đã thế lại còn theo chủ tử lâu như vậy, ỷ thế nên đánh người. Nhìn đầy tớ mà trông mặt chủ tử, ai tốt ai xấu, tự khắc trong lòng đám gia nhân có sự so sánh.

“Được, cứ theo ý của muội muội mà làm! Về phủ rồi ta nhất định sẽ dạy dỗ lại nha hoàn của mình!”

Hiện tại, Mộ Dung Tâm Liên thật sự muốn đem Mộ Dung Thất Thất ra nguyền rủa cho tới chết, mọi chuyện đều do ả ta bày vẽ, mở miệng cầu tình cũng do ả ta chủ động. Mộ Dung Tâm Liên đã phải lao tâm khổ tứ tính toán rất lâu mới có được hình tượng như vậy ,nay chỉ với hai ba câu nói của Mộ Dung Thất Thất, bao nhiêu công lao xem như đổ sông đổ bể cả .

Nhẫn! Phải nhẫn thôi! Mộ Dung Tâm Liên phải kiềm chế hận ý trong lòng, vẽ ra một nụ cười, “Tam muội muội, tối hôm nay tỷ muội ta cùng thưởng nguyệt bên hồ, muội nhất định phải tới a! Xem như là tỷ xin lỗi muội, muội nên nhận tấm lòng của tỷ cho phải đạo!”.

“Cám ơn tỷ tỷ, muội sẽ đi thưởng nguyệt cùng tỷ!”

Một hồi tuồng khôi hài kết thúc bằng việc Phỉ Thúy lãnh mười đại bản cho xong chuyện.

Trong Ngẫu Hương viện, Phỉ Thúy nằm ở trên giường, vừa mới nhận mười đại bản nên hơi nhấc tay nhấc chân một tí thì đau đến tê tâm liệt phế. “Tiểu thư, nô tỳ thật sự là không làm mấy chuyện hồ đồ đó, đều là do Tam tiểu thư vu oan cả!”

“Ta tin ngươi!“ Mộ Dung Tâm Liên tự tay bôi dược cho Phỉ Thúy, “Năm năm không thấy mặt, Tam muội muội trông vậy mà có tiến bộ. Phỉ Thúy, ngươi yên tâm, hôm nay thù này ta nhất định sẽ thay ngươi mà trả! Ngươi chờ xem, đến tối ta sẽ làm cho thứ “phế vật” kia phải hối hận vì chuyện hôm nay!”

Làm tâm phúc của Mộ Dung Tâm Liên, lại cùng Trịnh Mẫn bày ra mưu sâu kế độc, Phỉ Thúy tốt xấu gì cũng còn có lòng cảm kích. Nghe Mộ Dung Tâm Liên nói vậy, nét mặt Phỉ Thúy dịu xuống, lộ ra một nụ cười xấu xí, “Tiểu thư, tạ ơn người. Tạm thời nhẫn nhịn một chút, chờ đến buổi tối, ả “phế vật” kia muốn khóc cũng khóc không được!”.

“A –“ Lời nói của Phỉ Thúy khiến Mộ Dung Tâm Liên cảm thấy hài lòng.

Mộ Dung Thất Thất, ngươi chờ đi! Hết tối hôm nay, ngươi sẽ thân bại danh liệt, cái thân phận Tĩnh vương phi của ngươi chỉ là chỗ dựa tạm thời cho ngươi hất mặt, còn ta mới thật sự là người xứng đáng làm Tĩnh Vương phi. Ngươi, tuyệt đối không xứng đáng!

Buổi tối, Mộ Dung Thất Thất y hẹn mà ra đình giữa hồ thưởng nguyệt.

Đình giữa hồ ở phía Tây tướng phủ, còn chưa đi đến nơi đó, Mộ Dung Thất Thất chợt nghe một trận âm thanh cười nói náo nhiệt, trong đó tiếng của Mộ Dung Thanh Liên là lớn nhất, “Đoan Mộc tỷ, tỷ không đùa chứ? Cái tên Quỷ vương kia là kẻ đáng sợ?”

“Đương nhiên là thật, hắn đã hại chết tám tân nương rồi ! Nghe nói mấy vị tân nương này chết thảm, đều là chết bất đắc kì tử ngay đêm tân hôn, hơn nữa tinh huyết trong người đều bị hút cạn. Ai ai cũng nói là do Quỷ vương hút tinh huyết các tân nương, hằng năm hắn phải thú một vị tân nương mới, hút tinh huyết của vị tân nương này để giữ lại mạng sống!”

“A, thật là khủng khiếp a!”Nghe xong lời này, trong đình vang lên tiếng la hét của mấy vị tiểu thư, “Đừng nói nữa, thật là dọa người quá đi!”.

Đúng lúc này, Mộ Dung Tâm Liên tinh mắt nhìn thấy Mộ Dung Thất Thất, lập tức nhiệt tình lao đến tiếp đón, “Tam muội muội sao lại đến trễ thế! Mau mau, mọi người đang chờ muội kìa!”.

“Cảm ơn Nhị tỷ tỷ!” Mộ Dung Thất Thất để mặc cho Mộ Dung Tâm Liên nắm tay mình mà kéo vào đình thưởng nguyệt.

Ngoại trừ Lí Vân Khanh là người nàng đã biết mặt, các vị công tử tiểu thư còn lại đều là con cháu của Tứ đại gia tộc. Bạch thị gia tộc thì có huynh muội Bạch Mục Phi, Bạch Ức Nguyệt. Đoan Mộc gia tộc thì có huynh muội Đoan Mộc Hồng Trần và Đoan Mộc Y Y, lại thêm công tử Thượng Quan Vô Kỵ của Thượng Quan gia tộc. Ngay cả độc đinh công tử của Mộ Dung phủ cũng có mặt ở đây – Mộ Dung Tuấn.

Xem ra, phạm vị giao hữu của Mộ Dung Tâm Liên thật rộng rãi nhỉ !

Năm năm Mộ Dung Thất Thất không ở đây, Mộ Dung Tâm Liên nhiệt tình đi kết thân với con cháu quý tộc trong kinh thành, vì vậy không ai không biết đến danh tiếng quốc sắc thiên hương của nàng ta. Lúc này, nàng ta tựa như vị tiểu thư duy nhất của tướng phủ trực tiếp chiêu đãi mọi người vậy.

“Gọi kẻ quái dị này tới đây làm gì?”Đối với vị muội muội đã năm năm không gặp, vị huynh trưởng này cứ thẳng thừng một tiếng “ Kẻ quái dị” mà thốt ra.

## 6. Chương 11

11.

Mộ Dung Thất Thất làm bộ không có nghe lời nói của Mộ Dung Tuấn, cứ bảo trì bộ dáng nhu thuận như trước của mình, để Mộ Dung Tâm Liên tùy ý nắm tay mình đi vào tiểu đình giữa hồ.

“Đại ca, hảo!”

“Hừ!” Mộ Dung Tuấn mở ra chiết phiến, che nửa khuôn mặt, xem như cấp cho nàng một cái đáp lại.

“Sớm biết rằng là chờ nàng, ta thà đi thanh lâu tìm Tiểu Hồng của ta a ! Thật sự là lãng phí thời gian của bổn thiếu gia!”

Nghe Mộ Dung Tuấn nói như vậy, Mộ Dung Tâm Liên cùng Mộ Dung Thanh Liên dù biết nhưng chẳng thể trách được.

Vị thiếu gia này là vốn cao thủ tình trường, phong nguyệt khắp nơi, tinh thông mọi việc ăn chơi quậy phá , thích nhất là nữ tử xinh đẹp, yêu nhất việc cùng nữ nhân hoan ái.

Để Mộ Dung phủ giữ được hương khói, Mộ Dung Thái đối với đứa con bảo bối này phá lệ dung túng, vô luận cường bạo dân nữ, hay là thiếu nợ khi đánh bạc, mặc kệ hắn làm việc vô liêm sỉ gì, cuối cùng đều là Mộ Dung Thái ở phía sau giải quyết hậu quả.

Sau khi hồi phủ, đây là lần đầu tiên Mộ Dung Thất Thất nhìn thấy Mộ Dung Tuấn, tuy rằng Mộ Dung Tuấn được kế thừa vẻ anh tuấn của Mộ Dung Thái lúc còn trẻ, nhưng tròng trắng mắt trợn to, đôi mắt đen cùng dáng người gầy yếu đã bán đứng việc hắn miệt mài làm quá nhiều chuyện đó.

“A, Tam tỷ, tốc độ của ngươi thật là chậm a!” Mộ Dung Thanh Liên liếc mắt tới Mộ Dung Thất Thất. Một tiếng “Tam tỷ” của Mộ Dung Thanh Liên khiến ánh mắt mọi người đồng loạt hướng về phía Mộ Dung Thất Thất.

Đối với vị tam tiểu thư của Mộ Dung quý phủ này, có rất nhiều lời đồn về danh hào của nàng dù chẳng mấy người biết mặt mũi nàng ra sao. Mộ Dung Thất Thất vốn tĩnh dưỡng ở Tĩnh Tâm am lý năm năm, không hề xuất hiện trong kinh thành, cho nên trong mọi cuộc gặp gỡ của các vị thiếu gia- tiểu thư ở kinh khành, cho tới bây giờ cũng không xuất hiện thân ảnh của Mộ Dung Thất Thất, đây chính là lần đầu tiên nàng “lộ diện” từ sau khi trở về.

Bất quá, từ sau khi Mộ Dung Thất Thất hồi kinh, trong kinh thành nơi nơi đều là những lời đồn về nàng, lúc này có thể thấy được người thật, mọi người không khỏi thêm cẩn trọng, đánh giá xem thử nữ tử này rốt cuộc lớn lên như thế nào.

Chỉ thấy nàng buộc tóc đơn giản, thân mặc quần áo màu lam, trên đầu cài một đóa châu hoa trắng trong thuần khiết, bên cạnh là một cái trâm mộc hình hoa đào rất chi bình thường, tuy rằng dung mạo không thể sánh được với Mộ Dung Tâm Liên cùng Mộ Dung Thanh Liên, nhưng biểu tình nhàn tĩnh dịu dàng, nhìn qua có một cỗ hương vị tươi mát tự nhiên, kết hợp với y phục thanh nhã lại khiến mọi nữ tử khác xung quanh nàng dường như mờ nhạt hẳn đi.

“Cứ tưởng là ai tai to mặt lớn lắm chứ, hóa ra là tam tiểu thư a!” Đúng lúc này, một thanh âm lạ kì, nhuốm đậm quái khí từ cõi âm đột nhiên vang lên, người phát ra thanh âm ấy chính là Đoan Mộc gia đại tiểu thư -Đoan Mộc Y Y.

“Ngươi cho rằng ngươi cao quí hơn mọi người, cho nên ngươi mới để chúng ta chờ, hay là tam tiểu thư ngươi khinh thường chúng ta?!”

Đoan Mộc Y Y hoàn toàn không có ý định buông tha người, ai ai cũng rất rõ vì sao nàng lại nhằm vào Mộ Dung Thất Thất như vậy.

Vị Đoan Mộc tiểu thư này vốn thầm thương trộm nhớ Long Trạch Cảnh Thiên từ lâu, từng tuyên bố “Chỉ lập gia đình với mỗi Tĩnh vương gia”. Nay lại gặp phải một người mà mọi thứ đều không bằng chính mình, Mộ Dung Thất Thất, Tĩnh vương phi tương lai, Đoan Mộc Y Y đương nhiên là phải ra oai phủ đầu.

“Đã tới chậm, là ta không đúng, không biết ta nên làm như thế nào mới có thể khiến cho mọi O-Á-N G-I-Ậ-N trong lòng tiểu thư tiêu tan a?”

Lời của Mộ Dung Thất Thất không cao không thấp, vừa đủ khiến mọi người kích động mà cười ra tiếng.

“Oán giận”, từ này miêu tả chính xác tâm tình của Đoan Mộc Y Y a, không thể làm Tĩnh vương phi, tất nhiên trong lòng sinh ra oán giận tột cùng, cho nên mới làm khó dễ Mộ Dung Thất Thất như vậy. Hai từ “oán giận”, đem hình tượng “oán phụ” cấp cho Đoan Mộc Y Y vô cùng chuẩn xác.

“Mộ Dung Thất Thất!”

Bị mọi người chê cười, sắc mặt Đoan Mộc Y Y lập tức chuyển sang xám xanh, nàng cảm thấy, Mộ Dung Thất Thất rõ ràng cố ý nói móc mình, đem mình ra mà châm chọc. Nàng đường đường là Đoan Mộc đại tiểu thư, thế nhưng lại bị phế vật Mộ Dung Thất Thất chế giễu, thật sự khiến nàng tức giận.

“Biểu muội, lại đây ngồi –” Ngay vào thời điểm Đoan Mộc Y Y muốn mở miệng mà mắng Mộ Dung Thất Thất, Lí Vân Khanh đang ngồi ở một bên cười với Mộ Dung Thất Thất tay giơ chén rượu lên, nói :“Làm ta chờ ngươi lâu như vậy, có phải hay không nên tự phạt ba chén!”

Việc Lí Vân Khanh mở miệng , thật sự nằm ngoài dự đoán của mọi người. Phải biết rằng vị Lý gia đại công tử này từ trước tới giờ ánh mắt đều cao hơn đỉnh đầu, trong mắt hắn vốn chẳng tồn tại đám vô danh tiểu tốt như bọn họ, giờ phút này lại giải vây giúp Mộ Dung Thất Thất, quan hệ của hai người họ tốt như vậy từ khi nào vậy?

“Đã khiến biểu ca đợi lâu, đành xin chịu phạt vậy.”

Biết Lí Vân Khanh giúp mình, Mộ Dung Thất Thất hướng hắn cười cảm kích, trực tiếp cầm lấy một bầu rượu, ngửa đầu, môi đỏ mọng hơi hơi hé ra, nghiêng bình, rượu tinh thuần, ngon ngọt chậm rãi một đường trôi tuột theo cổ họng Mộ Dung Thất Thất. Lúc này, mây bay, trăng hé lộ, chiếu những tia sáng nhẹ nhàng lên người Mộ Dung Thất Thất, bao phủ nàng trong một tầng sương mù mộng ảo. Chung quanh phi thường im lặng, chỉ nghe thấy tiếng chép miệng vì rượu. Mỹ nhân, mỹ tửu, nguyên bản Mộ Dung Thất Thất với dung mạo tầm thường lại có thể tạo ra mỹ cảnh như thế này, mang theo một chút mê huyễn, khiến ai chứng kiến cũng đều ngây người.

“Hảo tửu lượng!” Đợi đến khi Mộ Dung Thất Thất buông bầu rượu, Thượng Quan Vô Kỵ dẫn đầu ủng hộ :

“Không nghĩ tới tửu lượng của tan tiểu thư lại tốt như vậy, quả thực là trăm nghe không bằng một thấy!”

Thượng Quan gia tộc vốn xuất thân từ quân nhân, Thượng Quan Vô Kỵ tính cách cũng phi thường hào sảng, trên người mang một cỗ khí dương cương, dũng mãnh.

Quân nhân uống rượu, vốn không câu nệ tiểu tiết, quan trọng là tự nhiên, sảng khoái cho nên nữ tử như Mộ Dung Thất Thất lại uống rượu một cách phóng khoáng như vậy, khiến Thượng Quan Vô Kỵ đối với nàng thêm một phần hảo cảm.

Tới Thượng Quan Vô Kỵ mà cũng khen Mộ Dung Thất Thất ư, Đoan Mộc Y Y sắc mặt càng thêm khó coi.“Uống rượu giỏi thì thế nào? Cũng chỉ là một phế vật!” Ỷ vào đương kim hoàng hậu Đoan Mộc Tình là bác, là người thân của mình, Đoan Mộc Y Y tự nhiên so với những người khác có thêm vài phần kiêu ngạo.

Lời nói nghênh nghênh tự đắc của Đoan Mộc Y Y khiến cho Thượng Quan Vô Kỵ không nhịn được mà nhíu mày,“Đoan Mộc tiểu thư, trước mặt người khác mà lại bình phẩm về họ, không phải phẩm cách của tiểu thư khuê các.”

Thấy Thượng Quan Vô Kỵ nói giúp cho mình, Mộ Dung Thất Thất lập tức nhìn Thượng Quan Vô Kỵ với cặp mắt khác xưa. Nàng cùng Thượng Quan Vô Kỵ vốn không nhận thức, nhưng hắn khi gặp chuyện bất bình, lại trượng nghĩa tương trợ, người như vậy, đáng giá làm bằng hữu!

“Có phải phế vật hay không, thử xem chẳng phải sẽ biết sao ?”

Đoan Mộc Y Y không dám cùng Thượng Quan Vô Kỵ đối đầu trực diện, bác nàng tuy rằng là đương kim hoàng hậu, nhưng mà hoàng thái hậu Thượng Quan Phi Yến không ai khác chính là muội muội của gia gia của Thượng Quan Vô Kỵ, Thượng Quan Vô Kỵ gọi thái hậu là“Cô nãi nãi”, Thái Hậu này đối với hậu bối Thượng Quan gia cực kỳ yêu thương, đến cả Hoàng Thượng hết lòng tin tưởng, ưu ái gia tộc này.

Bất quá, dù không thể tranh cãi, gây bất hòa với Thượng Quan Vô Kỵ, Đoan Mộc Y Y cũng không hề muốn bỏ qua cho Mộ Dung Thất Thất, quả hồng bóp trong tay ắt sẽ nát, ở trong mắt Đoan Mộc Y Y, Mộ Dung Thất Thất chính là một quả hồng mềm:

“Mộ Dung Thất Thất, ngươi có bản lĩnh liền cùng bổn tiểu thư tỷ thí tài nghệ, nếu ngươi thua, ngươi hãy tự thừa nhận chính mình là phế vật!”

“Ý kiến hay!” Vẫn là Lí Vân Khanh mở miệng đồng ý trước,“Đoan Mộc tiểu thư lập ra đề nghị này, ta đồng ý! Chính là chỉ tỷ thí không thì rất nhàm chán , không bằng chúng ta mở một sòng đặt cược xem như thế nào –”

Lời của Lí Vân Khanh nhanh chóng được hưởng ứng, khiến bầu không khí sôi nổi hẳn lên.

Đoan Mộc Y Y tuy rằng được nuông chiều từ nhỏ, nhưng lại là tài nữ nổi danh ở kinh thành, có tài năng thực sự. Hiện tại Đoan Mộc Y Y cùng với phế vật Mộ Dung Thất Thất tỷ thí tài nghệ, trận này có cần đấu đâu cơ chứ! Kết quả không phải đang sờ sờ trước mắt hay sao!

## 7. Chương 12

12

“Biểu muội, ta cá là ngươi thắng!” Lí Vân Khanh bày ra bộ dáng không sợ chết, trực tiếp buông một câu, khiến mọi người không ngừng giật mình. Hắn cởi xuống một khối lệnh bài đeo trên người, để lên trên bàn “Đây là hộ phù của Lý gia ta, coi như làm phần thưởng cho người thắng.”

“Vân Khanh, ngươi không đùa chứ!” Bạch Mục Phi cầm lấy lệnh bài, nhìn kỹ thật lâu,“Hay là đây là long hổ lệnh bài trong truyền thuyết? Nghe nói với lệnh bài này, có thể khiến cho gia chủ của Lý gia làm bất cứ chuyện gì……”

“Đúng, chính là long hổ lệnh bài.”

Mộ Dung Thất Thất không biết long hổ lệnh bài là cái gì, nhưng ngược lại, người của ba gia tộc bao gồm Mộ Dung gia và những người khác đều biết tầm quan trọng của long hổ lệnh bài ở Lý gia. Lí Vân Khanh tùy tùy tiện tiện đem long hổ lệnh bài trên người lấy ra đặt cược cho Mộ Dung Thất Thất, rốt cuộc trong hồ lô của hắn chứa cái gì cơ chứ?!

“Biểu muội, ta đem tính mạng cả nhà ta đặt cả trên người ngươi, nếu ngươi thua, ta phải trở về quỳ trước từ đường đó .”

Lí Vân Khanh vẫn như trước, bày ra một bộ dáng phong đạm vân thanh, thúy y\* phiêu phiêu khiến hắn trông càng thêm mạnh mẽ, kiên cường. (quần áo màu xanh)

Hắn chậm rãi bước đến trước mặt Mộ Dung Thất Thất, cúi đầu nhìn nàng.Vì sao nhiều năm như vậy hắn không hề phát hiện ra vị biểu muội này có một đôi mắt rất đặc biệt ? Dưới ánh trăng, đôi con ngươi sáng rực rỡ, óng ánh, không biết khi nàng thực sự vui vẻ, đôi mắt ấy có thể tỏa sáng chói lóa đến cỡ nào.

“Nhưng thật ra ta rất muốn nhìn thấy bộ dáng của biểu ca lúc quỳ từ đường.” Đối với vị biểu ca này, Mộ Dung Thất Thất đã hiểu phần nào tính cách của hắn, hắn chính là kiểu người biết có náo nhiệt ắt hẳn chạy đi xem kể cả lúc đang ốm, hiện tại hắn để nàng đứng trước đầu sóng ngọn gió, còn hắn thì đứng một bên xem diễn! Người này tuyệt đối là cố ý !

“Ha ha ha……”

Nghe xong lời nói của Mộ Dung Thất Thất, Lí Vân Khanh ngẩng đầu cất tiếng cười to, đầu vai hắn cũng run run theo điệu cười của hắn.“Nghe biểu muội nói như vậy, ta chỉ biết chính mình đã cược đúng!”

Mĩ nam chính là mĩ nam, giơ tay, nhấc chân, cười hay giận dữ, đều trông như một bức họa thuỷ.

“Nha đầu quỷ quái!”

Lần này, Mộ Dung Thất Thất không nhìn thấy ý cười trong đôi mắt lạnh lẽo của Lí Vân Khanh, ngược lại lại thấy một chút ôn nhu. Chẳng lẽ nàng hoa mắt ?

Không đợi Mộ Dung Thất Thất tìm ra nguyên nhân, Lí Vân Khanh đã lui trở về, nhàn nhã dựa vào trụ, giống như chắc chắc rằng Mộ Dung Thất Thất nhất định sẽ thắng Đoan Mộc Y Y.

“Ta xưa nay luôn tin tưởng ánh mắt nhìn người của Vân Khanh –” Bạch Mục Phi giơ tay bỏ xuống một khối Mặc ngọc thượng hạng,“Tam tiểu thư, ngươi nếu thua, khi ta trở về sẽ phải chịu chung kết cục với Lý huynh a! Mong rằng Tam tiểu thư cố gắng nhiều hơn!

Bạch Mục Phi buông tay, đồng thời khiến người người ngây ngốc, trơ mắt nhìn. Ai cũng đều biết, trong tứ đại gia tộc, Bạch gia chính là gia tộc giàu nhất kinh thành, hiện nay toàn bộ mọi việc của Bạch gia đều do vị đại thiếu gia này quản lý , Mặc ngọc này, cũng chính là tín vật của hắn.

“Nếu ca ca cho rằng Tam tiểu thư sẽ thắng, ta cũng cược cho nàng .” Bạch Ức Nguyệt rút một cây trâm trên đầu xuống.“Đây là cây trâm cài đầu mới nhất mà Quang Hoa công tử thiết kế- Bộ Bộ Sinh Liên. Tam tiểu thư, cố lên!”

Đoan Mộc Y Y chưa từng nghĩ đến việc Lý gia, Bạch gia đều cược cho Mộ Dung Thất Thất, thực sự là khinh người quá đáng!

Lại nói, ba người họ xuất ra không vật nào không phải bảo bối, đến Bạch Ức Nguyệt khi cược cũng dùng “Bộ Bộ Sinh Liên”, đây chính là tác phẩm vô giá của Quang Hoa công tử, có ngàn vàng cũng khó có thể sở hữu.

Quang Hoa công tử một năm chỉ làm một vài trang sức, mỗi cái đều là thượng phẩm, vừa rao bán đã bị người tranh nhau mà mua. Ngay cả các nương nương trong cung, đều lấy trang sức của Quang Hoa công tử làm niềm kiêu hãnh cho mình.

Đoan Mộc Y Y vốn thèm muốn cây trâm “Bộ Bộ Sinh Liên” này từ lâu . Đối với nữ nhân mà nói, có thể sở hữu được một món trang sức của Quang Hoa công tử, quả thực là chuyện hạnh phúc nhất.

“Hừ! Các ngươi đừng đặt quá nhiều niềm tin vào nàng, sau đó có hối hận cũng không kịp!”

Đoan Mộc Y Y nghiến răng, nàng cũng không tin, Mộ Dung Thất Thất làm sao có thể tốt hơn so với mình, thế nhưng có thể được cả Lý gia cùng Bạch gia tín nhiệm! Đúng rồi, Bạch Mục Phi cùng Lí Vân Khanh có quan hệ tốt, nhất định là hắn vì nể mặt Lí Vân Khanh mới đứng về phía Mộ Dung Thất Thất, nhất định là như vậy !

Lời của Đoan Mộc Y Y lại làm cho Thượng Quan Vô Kỵ nhíu mi, hắn không nói một tiếng, bỏ một cái chùy thủy đen thui xuống bàn.“Ta cá là tam tiểu thư thắng!”

Nếu so sánh với vật đặt cược của ba người trước, chủy thủ Thượng Quan Vô Kỵ trông có vẻ đặc biệt rất không đặt biệt, trong lòng Mộ Dung Thất Thất lại cho rằng, vật tùy thân Thượng Quan Vô Kỵ mang theo, nhất định là bảo bối. Lập tức, nàng cầm chủy thủ, trực tiếp mở vỏ ra.

“Tạch –” Một đạo ánh sáng chói lóa tỏa ra khiến mọi người nhất thời không mở mắt ra được.

“Đao tốt!”Mộ Dung Thất Thất nhẹ giọng nói.Tuy rằng chủy thủ này nhìn trông rất bình thường. Cả vật thể tối đen, nếu vứt trên mặt đất cũng sẽ khiến người khác tưởng nó chỉ như một cái dao găm bình thường, Mộ Dung Thất Thất vốn thành thạo các loại vũ khí nên biết rằng đây chính là bảo bối trong truyền thuyết, có thể chém sắt như chém bùn.

Cảm thấy Mộ Dung Thất Thất cũng thích, Thượng Quan Vô Kỵ cũng có một loại cảm giác như tìm được tri kỷ. Rõ ràng là một nữ tử tay tay trói gà không chặt, nhưng là vẻ mặt chuyên chú khi cầm chủy thủ, lại làm cho trong lòng Thượng Quan Vô Kỵ sinh ra một loại cảm giác khác thường.

“Tam tiểu thư thích là tốt rồi!”

“Thượng Quan công tử, nếu ta thắng, chủy thủ này thật sự thuộc về ta sao?” Mộ Dung Thất Thất xưa nay đều thích dùng chủy thủ, mang theo rất tiện, hơn nữa chủy thủ này là bảo vật khó gặp, khiến nàng cứ muốn cầm mãi không buông tay.

“Đương nhiên!”

“Được! Vì những lời này, bổn tiểu thư hôm nay sẽ liều mạng!” Mộ Dung Thất Thất cầm chùy thủ, bày vẻ mặt yêu thích không muốn buông tay..Mặc dù ở trong mắt người ngoài, vật đặt cược của Lí Vân Khanh cùng Bạch gia huynh muội là phi thường mê người , nhưng mà trong mắt nàng, cái chủy thủ này mới chính là lễ vật nàng mong muốn.

“Tam tỷ tỷ, đồ mặt dày như ngươi cũng có tư cách sao!”

Mộ Dung Thanh Liên hảo võ, cũng coi trọng cái chủy thủ này.Nghĩ tới chủy thủ này ở trong tay Mộ Dung Thất Thất quả thực quá lãng phí, Mộ Dung Thanh Liên trực tiếp đem tiền cược đặt ở trên người Đoan Mộc Y Y. Nếu Đoan Mộc Y Y thắng, nàng có thể hướng nàng xin lấy cái chủy thủ này! “Ta cá là Đoan Mộc tiểu thư thắng!” Mộ Dung Tâm Liên cũng cược cho Đoan Mộc Y Y, Mộ Dung Tuấn lại càng không có gì để nói, hắn cho tới bây giờ đều xem thường Mộ Dung Thất Thất, huống chi Đoan Mộc Y Y là tuyệt sắc thiên hương, đương nhiên hắn muốn làm vui lòng người đẹp rồi.

Cuối cùng còn lại Đoan Mộc Hồng Trần, hết nhìn muội muội nhà mình lại nhìn Mộ Dung Thất Thất, sau đó hướng Mộ Dung Thất Thất cười thật có lỗi, đem một khối ngọc bội đặt ở trước mặt Đoan Mộc Y Y,“Thực xin lỗi, tam tiểu thư.”

“Không quan hệ.” Huynh muội thì phải hỗ trợ giúp nhau mới được, Mộ Dung Thất Thất vốn biết rằng mình cùng Đoan Mộc Hồng Trần không có giao tình thắm thiết gì đáng giá để hắn bỏ qua muội muội mà cược cho nàng thắng

Nhìn xuống dưới, số lượng vật đặt cược cho hai bên nhiều giống nhau, nhưng là bên Mộ Dung Thất Thất-vật đặt cược rõ ràng quý trọng hơn rất nhiều, khiến cho Đoan Mộc Y Y phi thường bất bình trong lòng. Quan hệ tứ đại thế gia bọn họ vốn không tồi , thế nhưng cả tam gia kia dường như hôm nay ăn nhầm dược, đều đặt cược cho Mộ Dung Thất Thất, khiến cho Đoan Mộc Y Y không thể không tức giận.

“Mộ Dung Thất Thất, chính ngươi cược cho mình cái gì? Đây là hai chúng ta đánh cuộc, ngươi cũng phải xuất đồ mới được! Bất quá, nhìn ngươi nghèo rớt mồng tơi, chắc cũng chẳng lấy ra được bảo bối gì đáng giá.”

Khẽ cắn môi, Đoan Mộc Y Y rút ra trên người một hạt ngọc trai nhỏ như trứng chim,“Nếu ngươi thắng , hạt châu này chính là của ngươi. Nếu ngươi thua –”

Đoan Mộc Y Y lạnh lùng liếc mắt về phía hồ nước, cười tà ác, chỉ chỉ ngón tay thon nhỏ về mặt hồ đang gợn sóng: “Ta muốn ngươi nhảy xuống hồ!”

13.

Đoan Mộc Y Y không chịu buông tha, Mộ Dung Thất Thất rốt cục nổi giận. Nàng đã dễ dàng tha thứ, hết mực nhân nhượng, nhưng nữ nhân này cứ muốn bức bách nàng như vậy, nàng cũng sẽ không dễ dàng mà bỏ qua nữa.

“Được!” Mộ Dung Thất Thất lấy ra một cái hộp nhỏ, mở ra, đặt trước mặt mọi người, bên trong có một viên ngọc tròn trắng noãn như tuyết, tràn ngập mùi thơm tao nhã,“Đây là Tuyết Phu Hoàn. Ta thua, đó là của ngươi. Nếu ta thắng, ngươi cũng nhảy vào trong hồ đi!”

“Tuyết Phu Hoàn?!” Nguyên bản nghĩ đến Mộ Dung Thất Thất không có bảo bối, không ngờ vừa ra tay lại là “Tuyết Phu Hoàn” của Liên công tử, khiến cho ánh mắt mọi người nhìn nàng lập tức thay đổi.

Tuyết Phu Hoàn, thánh phẩm dưỡng mỹ nhan, do chính tay Quái y-Liên công tử tạo ra, theo truyền thuyết ăn vào một viên có thể duy trì thanh xuân vĩnh cửu, làm cho dung nhan người ăn vĩnh viễn không già. Nhưng vì sao Mộ Dung Thất Thất lại có được cái này?

“Ngươi nói đây chính là Tuyết Phu Hoàn sao? Ai biết được ngươi có hay không lấy cái này này nọ đến cho có lệ……”

Đoan Mộc Y Y còn chưa nói xong, Bạch Mục Phi đã cầm lấy cái hộp, sau khi đánh giá cẩn thận một phen, Bạch Mục Phi rút ra kết luận,“Quả nhiên là Tuyết Phu Hoàn! Tam tiểu thư thật bạo tay!”

Bạch Mục Phi được mọi người công nhận “Độc mắt” rất lợi hại, ngay cả hắn cũng xác định đây là “Tuyết Phu Hoàn”, những người khác tự nhiên cũng không có dị nghị gì nữa.

Mộ Dung Thất Thất làm sao có thể có Tuyết Phu Hoàn? Chẳng lẽ nàng có quen Quái y-Liên công tử sao? Mộ Dung Tâm Liên như nuốt nhầm thuốc, vẻ mặt thập phần quái dị. Nàng muốn xem họ làm trò, xem Đoan Mộc Y Y nhục nhã Mộ Dung Thất Thất, nhưng là hiện tại không biết vì sao, Mộ Dung Tâm Liên lại có chút lo lắng.

Mộ Dung Thất Thất khiến cho Mộ Dung Tâm Liên đi từ kinh ngạc này đến kinh ngạc khác, nàng thật là Mộ Dung Thất Thất điềm đạm đáng yêu lúc chiều kia sao?

Đoan Mộc Y Y nhìn chằm chằm “Tuyết phu hoàn” ánh mắt sáng thành một đường, nếu nàng có thể lấy được bảo bối này của Mộ Dung Thất Thất nhất định phải hiến tặng cho bác họ- Đoan Mộc Tình. Không có nữ nhân nào không yêu thích mỹ mạo, huống chi là người đứng đầu hậu cung. Mộ Dung Tuyết Liên không phải ỷ vào khuôn mặt xinh đẹp quyến rũ, mới được Hoàng Thượng chú ý, trở thành Hoàng quý phi sao!

Chờ nàng đem Tuyết Phu Hoàn trình lên, bác khẳng định sẽ mừng rỡ, nhất định ban cho nàng đồ này nọ, đến lúc đó nàng có thể nhờ bác về chuyện Long Trạch Cảnh Thiên. Tĩnh vương phi, vị trí này phải là của Đoan Mộc Y Y nàng! Nàng nhất định sẽ không thua bởi phế vật Mộ Dung Thất Thất này!

“Mộ Dung Thất Thất, ngươi không thể tập võ, ta sẽ không so tài võ với ngươi, như thế dù thắng cũng không vinh quang. Bổn tiểu thư hôm nay sẽ cùng ngươi so cầm kĩ! Còn muốn biên đạn biên xướng\*!” (tạm hiểu là tự biên tự diễn)

Tuy rằng lời nói của Đoan Mộc Y Y hết sức “quang minh chính đại” , nhưng ai mà không biết, nàng am hiểu nhất chính là cầm kĩ, luận đánh đàn, liền ngay cả đệ nhất mỹ nữ trong kinh thành-Mộ Dung Tâm Liên trước mặt nàng cũng phải cam bái hạ phong. Hơn nữa Đoan Mộc Y Y có một giọng nói giống như chim hoàng oanh khiến lòng người rung động, như vậy, rõ ràng là nàng đang ức hiếp Mộ Dung Thất Thất.

“Đoan Mộc Y Y, loại tỷ thí này rất không công bằng .” Thượng Quan Vô Kỵ một lần nữa không nhịn được ý nghĩ muốn bảo hộ Mộ Dung Thất Thất, hắn không quen nhìn bộ dáng ương ngạnh của Đoan Mộc Y Y rõ ràng Mộ Dung Thất Thất đâu có làm bất cứ điều gì, tại sao Đoan Mộc Y Y cứ phải làm khó nàng như vậy?!

“Thượng Quan Vô Kỵ, đây là ta cùng nàng đánh cược, không mượn ngươi xen vào! Mộ Dung Thất Thất, ngươi nếu thức thời, liền ngoan ngoãn nhận thua, chính mình nhảy vào trong hồ đi, không chừng còn có thể có anh hùng cứu mỹ nhân –” Đoan Mộc Y Y liếc mắt nhìn Mộ Dung Thất Thất, trong ánh mắt loé lên vẻ châm chọc.

“Đoan Mộc tiểu thư, ta nghĩ lỗ tai của ngươi chắc chắn có vấn đề, ta khi nào thì nói chính mình thất bại ?” Khuôn mặt Mộ Dung Thất Thất nguyên bản nhu hòa bỗng trở nên lạnh lùng, Thượng Quan Vô Kỵ đã giúp nàng vài lần, nàng đã xem hắn như bằng hữu. Hiện tại Đoan Mộc Y Y ngay cả Thượng Quan Vô Kỵ cũng châm chọc không tha , điều này khiến cho Mộ Dung Thất Thất không khỏi tức giận.

“Đừng có nói móc châm chọc ta, không bằng ngồi ngẫm lại làm cách nào mới thắng được ta. Nếu hôm nay Đoan Mộc tiểu thư bại bởi phế vật này, chỉ sợ ngươi sẽ phải lánh mặt mãi trong nhag –” Mộ Dung Thất Thất hừ nhẹ một tiếng, bày ra ánh mắt tao nhã, một đường đem khí thế của Đoan Mộc Y Y hạ xuống.

“Ngươi!” Đoan Mộc Y Y bị Mộ Dung Thất Thất chọc đến nghẹn nói không ra lời,“Mộ Dung Thất Thất ngươi đừng mạnh miệng! Người đâu, lấy đàn cổ của ta đến!”

Nhạc khí của Đoan Mộc Y Y là một cây đàn cổ, nổi danh là “Bích lãng cầm”, xem ra vị tiểu thư này là sớm đã có chuẩn bị . Tuy nhiên, Mộ Dung Thất Thất không chút nào để ý, chỉ sai người tìm một cây đàn tứ đến, thử thử âm sắc.

Thấy Mộ Dung Thất Thất ôm đàn tứ trong lòng, Đoan Mộc Y Y cười nhạt, đàn tứ cùng lắm chỉ là nhạc khí được nghệ nhân dân gian thường dùng, quý tộc tiểu thư toàn học đàn tranh, đàn cổ tao nhã, đâu có ai dùng thứ đó để biểu diễn đâu. Liếc mắt một cái, Đoan Mộc Y Y liền cảm thấy mình thắng chắc.

Bất quá, dù như thế nào, Đoan Mộc Y Y vẫn cẩn thận từng chi tiết một. Nàng biết chính mình hôm nay không thể thua, tỷ thí chuyện này ắt phải biết người biết ta mới được, cho nên lùi lại một bên, để cho Mộ Dung Thất Thất diễn tấu trước.

“Ngươi xác định?” Phát giác tính toán trong lòng Đoan Mộc Y Y, Mộ Dung Thất Thất rất khinh thường, ôm đàn tứ đi vào đình biên, ngồi ở cự thạch\*, ngón tay ngọc ngà hạ xuống cầm huyền, một khúc [ Tiếu hồng trần ] chậm rãi phát ra.

“Hồng trần thật buồn cười

Tình yêu thật nhàm chán

Tự cao tự đại thế lại tốt

Cuộc đời còn dang dở

Tâm lại chẳng nhiễu loạn

Thầm nghĩ xin đổi nửa đời trong tiêu dao

Khi tỉnh cười với người

Trong mộng lại quên mất

Thán ngày qua quá mau

Kiếp sau khó liệu

Yêu hận xóa bỏ

Say rồi ca

Ta chỉ nguyện vui vẻ đến già –”

“Gió lạnh không nghĩ trốn

Hoa xinh không nghĩ muốn

Mặc đời ta phiêu diêu

Giữa trời rộng tâm ta thật nhỏ bé

Không hỏi nhân quả có bao nhiêu

Mình ta say

Hôm nay khóc,hôm sau cười

Không cầu ai hiểu rõ lòng ta

Mình ta kiêu ngạo

Ca một khúc, múa một điệu

Đêm dài trôi qua, hừng đông rực sáng

Hạnh phúc chẳng cần kiếm tìm –”

Ánh trăng chiếu xuống, khuôn mặt Mộ Dung Thất Thất tản ra luồng sáng dịu nhẹ mang theo sự tự tin hấp dẫn ánh mắt mọi người, nụ cười tươi như hoa của nàng cũng ngập trong tự tin, bộ dáng tốt đẹp như vậy, khiến nhóm người vốn xem nhẹ dung mạo bình thường của nàng lại chẳng thể “Gièm pha”.

“Mình ta kiêu ngạo –” Lí Vân Khanh híp mắt nhìn Mộ Dung Thất Thất, nơi nào đó dưới đáy lòng bị tiếng ca của nàng đả động . Nguyên lai đây mới chính là nàng sao? Kiêu ngạo như vậy, tự tin như vậy, thích ý\* như vậy…… Nguyên lai thứ nàng muốn là những điều đó sao — (\*thanh thản dễ chịu)

Ngoài Lí Vân Khanh ra, ánh mắt Thượng Quan Vô Kỵ cũng chặt chẽ khóa trên người ở Mộ Dung Thất Thất.

Thật sự, nàng cũng không phải là người xinh đẹp nhất, nhưng nàng lại là người quyến rũ\* nhất! (\*gốc: mê người, ý a là chị khiến người ta mê đắm ak )

Một nụ cười, một cái nhăn mày, phong hoa tuyệt đại, Thượng Quan Vô Kỵ chưa từng phát hiện nữ tử nào có thể có tấm lòng hòa nhã và hào sảng như vậy, khiến người ta nhịn không được muốn đuổi theo! Chỉ tiếc…… nữ tử tốt đẹp như vậy đã có hôn ước, rất nhanh phải gả cho người ta. Nghĩ như vậy, ánh mắt Thượng Quan Vô Kỵ tự nhiên ảm đạm đi.

Tất cả mọi đều bị Mộ Dung Thất Thất người đang tiêu sái đàn hát trên cự thạch hấp dẫn, không ai chú ý tới nơi góc tối, ẩn dấu đôi con ngươi thâm thúy, đã đem Mộ Dung Thất Thất khóa lại, nhận định nàng là con mồi của mình. Bảo bối đã tìm kiếm nhiều năm, thế nhưng lại xuất hiện ở Mộ Dung phủ, làm cho đôi mắt tràn đầy lưu quang trở nên mê huyễn.

Tại sao lại có thể như vậy?!

Đoan Mộc Y Y bất khả tư nghị nhìn Mộ Dung Thất Thất, nàng tiêu sái như vậy, phiêu dật như vậy, căn bản chính mình chẳng thể bắt chước theo . Làm sao bây giờ! Làm sao bây giờ! Đoan Mộc Y Y cầm lấy tay áo, ánh mắt liếc nhìn đến biểu tình của mọi người chung quanh, nàng chỉ biết Mộ Dung Thất Thất đã thắng, còn chưa có tỷ thí, nàng đã thua hoàn toàn .

Sau một khúc, Mộ Dung Thất Thất nhẹ nhàng thở một cái, cúi đầu cười khanh khách nhìn mọi người,“Thế nào, coi như lọt tai đi!”

## 8. Chương 14 - 15

14.

“Ba ba ba!” Bạch Mục Phi vỗ tay đầu tiên: “Đâu chỉ là lọt tai, quả thực giống như tiếng trời. Ngôn từ xảo diệu, giai điệu tinh tế, giọng hát uyển chuyển, cầm kĩ điêu luyện. Quả là không uổng công ta đến tướng phủ chuyến này hôm nay!

“Cám ơn!” Mộ Dung Thất Thất đứng trên cự thạch, nhảy xuống, quần áo phấp phới, giống như tiên tử, đứng trước mặt Đoan Mộc Y Y.“Đoan Mộc tiểu thư, tới phiên ngươi!”

“Ta –” Không biết vì sao, Đoan Mộc Y Y cảm thấy Mộ Dung Thất Thất tựa hồ như vừa được gột rửa, cả người nàng ta phát ra hào quang chói mắt, khiến cho lòng nàng khiếp đảm.

Không thể thua! Đoan Mộc Y Y cắn răng ngồi ở trước đàn cổ, hai tay vuốt nhẹ cầm huyền, đầu ngón tay lại khẽ run lên.

Nguyên bản nàng nghĩ để Mộ Dung Thất Thất tấu trước để biết năng lực đối phương, sau chọn lựa một ca khúc sở trường của mình, đàn một bản lưu danh thiên cổ, nhưng không nghĩ tới Mộ Dung Thất Thất lại xuất sắc như vậy, nếu nàng bại bởi phế vật Mộ Dung Thất Thất này, về sau còn mặt mũi nào để gặp người cơ chứ!

“Băng –” Một âm thanh chói tai vang lên, sắc mặt Đoan Mộc Y Y trắng bệch, môi cũng run run theo.

“Ngươi thua!” Mộ Dung Thất Thất lạnh lùng nhìn Đoan Mộc Y Y, đánh đàn mà lại phá âm, bất luận kẻ nào thấy cũng đều nhận xét như nàng.

“Hồ nước này, chính ngươi tự mình nhảy xuống hay là ta tiễn ngươi một đoạn đường?”

Biểu tình Mộ Dung Thất Thất không giống như nói giỡn, Đoan Mộc Y Y biết chính mình thua, nàng vạn lần trăm lần không có nghĩ tới Mộ Dung Thất Thất lại nhắc tới chuyện đánh cược, khiến cho nàng đường đường là Đoan Mộc gia đại tiểu thư lại nhảy xuống hồ, có khác nào giết nàng đâu cơ chứ!

“Đại ca……” Đoan Mộc Y Y bày một bộ dáng đáng thương nhìn Đoan Mộc Hồng Trần ,nếu hôm nay nàng thật sự nhảy xuống hồ, về sau sao có thể làm người được a!

“Ai –” Nhìn muội muội, Đoan Mộc Hồng Trần thở dài. Tuy rằng hôm nay Đoan Mộc Y Y quả thực quá đáng, nhưng là để hắn tận mắt nhìn muội muội nhà mình nhảy xuống hồ, hắn thật không làm được .“Tam tiểu thư, có thể hay không nể mặt ta một lần mà bỏ qua?”

Đoan Mộc Hồng Trần nghĩ với thân phận của mình, Mộ Dung Thất Thất luận như thế nào cũng sẽ nhân nhượng, nhưng không nghĩ tới chuyện đối phương trực tiếp hỏi ngược lại,“Chúng ta thân thiết lắm sao? Ngươi nghĩ mình ai ?Đã cược thì phải nhận phạt, không chịu thì đừng có đùa giỡn !”

“Ách –” mặt Đoan Mộc Hồng Trần cứng đơ, hắn là Đoan Mộc thế gia công tử, khi nào thì bị một người làm mất thể diện như vậy cơ chứ. Đôi mày tuấn tú nhíu lên bởi lời của Mộ Dung Thất Thất, ho nhẹ một cái,“Tam tiểu thư như thế nào mới chịu bỏ qua cho xá muội?”

“Bỏ qua?” Mộ Dung Thất Thất giống như vừa nghe xong chuyện buồn cười nhất thiên hạ,“Nếu hôm nay thua người là ta, nàng sẽ bỏ qua cho ta? Đoan Mộc công tử sẽ vì ta cầu tình?”

Câu hỏi của Mộ Dung Thất Thất làm cho Đoan Mộc Hồng Trần á khẩu, không trả lời được. Xác thực, nếu là Mộ Dung Thất Thất thua, dựa theo tính cách ngang tàng của Đoan Mộc Y Y, tuyệt đối sẽ không bỏ qua như vậy, nhất định sẽ bắt Mộ Dung Thất Thất nhảy xuống hồ . Chuyện này, có như thế nào cũng là do chính Đoan Mộc Y Y tự tay gây ra ……

“Thất Thất, chỉ là nói giỡn, sao lại có thể xem là thật được!” Mộ Dung Tuấn vốn vẫn trầm mặc nãy giờ, lại trưng ra bộ dáng đại ca,“Chuyện này liền quên đi! Ngươi thắng, tất cả đồ vật đều là của ngươi, ngươi còn muốn cái gì?!”

Lời nói Mộ Dung Tuấn lại làm cho Mộ Dung Thất Thất cười lạnh không ngừng,“Đại ca, rốt cục ngươi cũng mở miệng nói chuyện a , chỉ là ngươi nói như vậy, lại khiến ta nghĩ rằng ngươi mang họ Đoan Mộc! Muội muội người ta có việc, ca ca lập tức che chở, ta bị người ta khi dễ, cũng không thấy đại ca ngươi ra mặt a!”

Lời châm chọc của Mộ Dung Thất Thất khiến cho khuôn mặt của Mộ Dung Tuấn lập tức đen lại,“Mộ Dung Thất Thất, ngươi đừng có mà quá phận! Ngươi cho rằng mình là ai a! Ngươi bất quá chỉ là cái phế –”

Hai chữ “phế vật” còn chưa nói hết, một đạo lục quang loé lên, nhất thời dừng ở bên tai Mộ Dung Tuấn. Nhìn lại, nguyên lai bật cắt đứt tóc Mộ Dung Tuấn là một mảnh lá liễu mỏng manh, người ra tay là Lí Vân Khanh.

“Lí Vân Khanh, ngươi muốn làm gì?” Mộ Dung Tuấn nhảy dựng lên, phiến lá liễu kia may mắn chỉ làm đứt vài cọng tóc của hắn, nếu lại gần một chút nữa, chắc chắn cắt đứt huyết mạch của hắn .

Lí Vân Khanh không để ý đến Mộ Dung Tuấn, mà cứ mỉm cười nhìn Mộ Dung Thất Thất, ngũ quan hoàn mỹ bởi vì nụ cười này mà càng trở nên mê người,“Vừa rồi không phải biểu muội thầm oán rằng không có ca ca che chở sao, từ nay về sau, ta che chở ngươi, được không?”

Việc Lí Vân Khanh ra tay tương trợ vốn nằm ngoài ý nghĩ Mộ Dung Thất Thất, tựa hồ biểu ca này thích nhất chính là đứng một bên xem náo nhiệt, hiện tại hắn lại ra tay giúp nàng, còn ưng thuận hứa hẹn, khiến cho Mộ Dung Thất Thất vạn phần kinh ngạc. Hắn che chở nàng? Đây chẳng phải chính là sau này bất luận kẻ nào muốn khi dễ nàng, phải nhìn xem Lí Vân Khanh hắn có đồng ý hay không?

Có chỗ dựa vững chắc như vậy, Mộ Dung Thất Thất tự nhiên vui vẻ,“Biểu ca, ngươi nhớ đã nói phải giữ lời. Sau này có ai khi dễ ta, ta có thể trực tiếp lôi tên của ngươi ra a!”

“Đó là đương nhiên.”

“Như vậy, ta làm bất cứ chuyện gì, xảy ra chuyện gì, làm sai hay đúng, biểu ca cũng sẽ đứng ra che chở?”

“Không thành vấn đề –”

Lí Vân Khanh nói còn chưa xong, Mộ Dung Thất Thất liền lắc mình đến phía sau Đoan Mộc Y Y, đạp một cước, đá nàng xuống hồ.

“Phù phù –” Đoan Mộc Y Y rơi xuống nước, tạo ra thật nhiều bọt nước. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh khiến cho không người nào có thể ngăn cản, chờ mọi người tỉnh táo lại, Đoan Mộc Y Y đã trôi đến giữa hồ, vừa giãy dụa vừa kêu “Cứu mạng”.

“Ngươi!” Đoan Mộc Hồng Trần tức giận trừng mắt nhìn Mộ Dung Thất Thất một cái, phi thân trên mặt nước, lôi Đoan Mộc Y Y lên.

“Ngươi nha –” Lí Vân Khanh hoàn toàn không có dự đoán được Mộ Dung Thất Thất nói nhiều như vậy, cuối cùng lại thượng cẳng tay hạ cẳnh chân, chính là hắn đã đáp ứng, ắt hẳn hắn sẽ phải bảo vệ nàng. Nói thế, Mộ Dung Thất Thất cũng là vì điều ấy, mới cố ý vòng vo như vậy !“Nha đầu quỷ quái!” Thanh âm trách cứ của Lý Vân Khanh vang lên lại mang theo đầy ý vị sủng nịch.

“A! Mộ Dung Thất Thất, ta muốn giết ngươi!”

Đoan Mộc gia đại tiểu thư, Đoan Mộc Y Y có khi nào chịu qua nhục nhã như hôm nay, bất chấp cả người còn đang ẩm ướt, nước còn vương vãi trên đầu, trực tiếp rút ra bảo kiếm từ thắt lưng Đoan Mộc Hồng Trần hướng tới Mộ Dung Thất Thất.“ Đồ tiện nhân! Đi chết đi!”

“Cẩn thận!” Thượng Quan Vô Kỵ kinh hô, hắn cách Mộ Dung Thất Thất quá xa, căn bản không kịp tiến đến.

“Cứu mạng a!”

Mộ Dung Thất Thất “kinh hoảng” cầm lấy chuỷ thủ của Thượng Quan Vô Kỵ, hai mắt nhắm nghiền, miệng thét chói tai , không dám nhìn Đoan Mộc Y Y.

Mắt thấy bảo kiếm Đoan Mộc Y Y sẽ đâm vào ngực Mộ Dung Thất Thất, nàng lại hơi hơi nhích qua một bên, bảo kiếm sát qua bên người, cổ tay của Đoan Mộc Y Y lại vừa vặn chạm vào đầu chủy thủ,“Loảng xoảng –” cổ tay Đoan Mộc Y Y đau rát, bảo kiếm rơi trên mặt đất, trên cổ tay là một mảnh đỏ sẫm.

“Đừng có giết ta! Biểu ca, cứu ta a!” Mộ Dung Thất Thất kêu la, nhảy ra phía sau Lí Vân Khanh, còn Đoan Mộc Y Y ôm cổ tay của mình, hét lên,“Tay của ta –”

“Muội muội!” Đoan Mộc Hồng Trần lập tức tiến lên kiểm tra, phát hiện gân mạch trên cổ tay phải của Đoan Mộc Y Y bị chủy thủ cắt thẳng một đường, máu đỏ tươi chảy ra ồ ồ, nếu cứu chữa trễ, chỉ sợ về sau tay nàng không bao giờ có thể hoạt động được nữa, chứ đừng nói tới chuyện đánh đàn cầm kiếm .

“Muội muội, ráng chịu đựng!” Đoan Mộc Hồng Trần hung tợn trừng mắt Mộ Dung Thất Thất, liếc mắt một cái, sau ôm lấy Đoan Mộc Y Y phi thân, rời khỏi ngọn tiểu đình.

“Tam tỷ, ngươi chuốc lấy phiền toái rồi !” Mộ Dung Thanh Liên một bên vui sướng khi người ta gặp họa, cười,“Ngươi thế mà dám chặt đứt gân tay Đoan Mộc tiểu thư, ngươi động phải phiền phức lớn rồi! Đoan Mộc gia nhất định sẽ không dễ dàng tha cho ngươi.”

15.

“Ta, ta cái gì cũng không làm……” Mộ Dung Thất Thất tựa hồ như bị lời nói của Mộ Dung Thanh Liên doạ, trong mắt hiện lên một tầng hơi nước “Là nàng ta nhào tới trước, ta không biết vì sao lại như vậy……”

Một màn vừa rồi tất cả mọi người đều thấy rõ ràng, thời điểm bảo kiếm Đoan Mộc Y Y đâm tới, quả thực Mộ Dung Thất Thất không có làm gì cả, lại không hiểu tại sao cổ tay Đoan Mộc Y Y lại bị chủy thủ cắt đứt, có gọi là vô ý đánh lầm cũng không đúng. Chỉ có thể nói rằng vận khí của Mộ Dung Thất Thất thực sự quá tốt !

Nhưng mà, kia thật là do may mắn sao? Trong mắt Lí Vân Khanh hiện lên một chút nghiền ngẫm, xem ra vị biểu muội này tựa như một cái bảo tàng thật lớn, càng khám phá càng khiến người ta kinh ngạc.

“Tam tiểu thư, chuyện vừa rồi tất cả chúng ta đều thấy rất rõ ràng, không quan hệ tới ngươi, chỉ là chuyện ngoài ý muốn!” Nhìn thấy Mộ Dung Thất Thất bị dọa thành như vậy, Thượng Quan Vô Kỵ vội vàng mở miệng trấn an nàng,“Ngươi yên tâm, cho dù có bị trưởng bối truy xét, ta cũng sẽ làm chứng giúp ngươi!”

“Thượng Quan công tử, cám ơn ngươi!”

“Tam muội, uống chén rượu an ủi!” Mộ Dung Tâm Liên rót rượu đưa cho Mộ Dung Thất Thất,“Chúng ta đều nhìn thấy, không phải ngươi sai, ngươi không cần lo lắng, phụ thân cũng là người hiểu chuyện!”

“Cám ơn nhị tỷ !” Mộ Dung Thất Thất tiếp nhận chén rượu, đưa đến bên miệng, mới vừa vào nhấp vào, liền phát hiện bên trong có vấn đề.

A, thế nhưng đã hạ dược vào bên trong rồi sao! Sớm biết sự tình hôm nay không dễ dàng chấm dứt như vậy, đợi lâu như vậy, Mộ Dung Tâm Liên rốt cục không được nhịn được xuống tay rồi . Lông mi Mộ Dung Thất Thất hơi hơi run lên, thoải mái đem rượu ngon uống hết.

Nàng bị cha nuôi vứt ở suối độc hai năm, suốt ngày ngâm trong đó, thứ đồ chơi cho trẻ con này, căn bản không làm khó được nàng. Bất quá, Mộ Dung Tâm Liên đã có tâm vu hãm nàng, sao lại không nhân cơ hội mà tương kế tựu kế cơ chứ!

Không qua bao lâu, Mộ Dung Thất Thất day day trán, bày ra bộ dáng đau đầu,“Ta có chút không thoải mái, các ngươi chậm rãi thưởng ngoạn, ta đi về trước .”

Nhìn thấy bộ dáng của Mộ Dung Thất Thất, Mộ Dung Tâm Liên biết dược tính đã phát tác, kiềm chế vui sướng trong nội tâm, Mộ Dung Tâm Liên giả bộ lo lắng,“ Nha hoàn của ngươi sao lại không theo tới? Ta kêu người của ta đưa ngươi về vậy! Mã Não, đưa tam tiểu thư hồi thúy trúc viên!”

“Dạ vâng!” Một nha đầu thanh tú lập tức xuất hiện ở trước mặt Mộ Dung Thất Thất dìu nàng,“Tam tiểu thư, chúng ta đi!” “Đợi chút!” Mộ Dung Thất Thất rút tay mình về, Mộ Dung Tâm Liên biến sắc, chẳng lẽ nàng phát hiện cái gì sao?

“Ta còn chưa lấy đồ a!”

Mộ Dung Thất Thất đi đến trước bàn, đem tất cả vật đặt cược phía trước mọi người thu toàn bộ vào trong lòng, cuối cùng lấy ra “Tuyết phu hoàn” Đưa cho Thượng Quan Vô Kỵ,“Ta cùng công tử tuy không quen biết, nhưng lại được công tử bảo hộ, nội tâm cảm kích. Viên tuyết phu hoàn liền làm tạ lễ, thỉnh Thượng Quan công tử hãy nhận lấy!”

Không đợi Thượng Quan Vô Kỵ cự tuyệt, Mộ Dung Thất Thất trực tiếp đem “Tuyết phu hoàn” nhét vào trong tay của hắn, sau hướng tới hai người Bạch Mục Phi cùng Bạch Ức Nguyệt dịu dàng cúi đầu,“ Ân tình của hai vị, Thất Thất ngày sau sẽ báo đáp!”

Xong, Mộ Dung Thất Thất lại ấn huyệt Thái Dương, giả bộ một bộ dáng thống khổ,“Mã Não, đưa ta trở về!”

Nhìn Mộ Dung Thất Thất cùng Mã Não rời đi, Mộ Dung Tâm Liên hít một hơi thật sâu, biểu tình trở nên nhu hòa.

Vừa mới lúc nãy, Mộ Dung Tuấn bởi vì bụng không được thoải mái, nên đã xin cáo từ trước. Sự tình nếu cứ tiến hành theo mong muốn của nàng, không bao lâu nữa, dược trên người Mộ Dung Tuấn cũng sẽ phát huy tác dụng, chỉ cần Mã Não dẫn tới Mộ Dung Thất Thất tới chỗ Mộ Dung tuấn, củi khô gặp được lửa lớn, sẽ lập tức bùng cháy.

Bên này, Mã Não dìu Mộ Dung Thất Thất đang choáng váng nặng nề,“Tam tiểu thư, tam tiểu thư!”

Kêu hai tiếng, thấy Mộ Dung Thất Thất không có đáp lại, Mã Não dựa theo kế hoạch ban đầu, đem nàng đến một gian phòng rồi vội vàng rời đi.

Đợi Mã Não đi rồi, Mộ Dung Thất Thất mở mắt,“Tiểu thư!” Tô Mi lắc mình tiến vào.

“Đã điều tra xong?” Bộ dáng ban nãy lập tức biến mất, đôi mắt Mộ Dung Thất Thất tỏa sáng lấp lánh trong bóng đêm .

“Dạ!” Tô Mi ở bên tai Mộ Dung Thất Thất nói thầm vài câu, khóe miệng Mộ Dung Thất Thất càng lúc càng cong. Quả nhiên, chó cắn người có bao giờ sủa trước, Mộ Dung Tâm Liên chính là “người” như vậy. Nghĩ muốn hủy danh tiết của nàng sao, chuyện thiếu đạo đức như vậy mà nàng ta cũng có thể làm ra!

“Thuộc hạ đã đem Trịnh di nương đến , tiểu thư, ngài có phải hay không nên dịch chuyển\*, đem chỗ của mình tặng lại cho nàng?” Tố Nguyệt xuất hiện ở cửa, quả nhiên trên lưng khiêng một nữ nhân. (gốc: thị bất thị na nhất na- tác giả chơi chữ nghĩa là “có hay không có chuyển khỏi chỗ bị chuyển”, rất tiếc tinh hoa của tác giả hoàn toàn bị phá hỏng trong tay ta)

Chờ Tố Nguyệt cùng Tô Mi đem Trịnh Mẫn thả lên giường, ba người lui ra ngoài, vừa đi không bao lâu, Mã Não liền dìu thêm một người vào trong phòng.

“Nóng quá a! Nóng quá!” Mộ Dung Tuấn muốn xé hết quần áo của chính mình, trườn lên trên giường, cuối cùng đụng đến một thân thể mềm mại.

“Thiếu gia, đây là lễ vật nhị tiểu thư tặng cho ngươi! Hảo hảo hưởng dụng!” Mã Não buông màn xuống giúp hai người, lại liếc mắt lần nữa nhìn vào hai thân thể bên trong, cười lạnh rời khỏi.

“Một màn tình cảm mãnh liệt sắp được trình diễn!” Mộ Dung Thất Thất mỉm cười. Nếu nàng đoán không sai, không bao lâu sau, Mộ Dung Tâm Liên sẽ mang theo người đến “Bắt kẻ thông dâm”! Muội muội cùng ca ca loạn luân, việc này nếu bị truyền ra, không những chỉ nàng không còn mặt mũi nào để sóng, mà đến Mộ Dung Tuấn cũng sẽ bị hủy hoại theo.

Trong ngọn tiểu đình giữa hồ, Mộ Dung Tâm Liên nhìn thấy Mã Não đi tới, căng thẳng trong lòng rốt cục lơi lỏng xuống, nụ cười trên miệng càng lúc càng khuếch đại.

“Nhị tỷ tỷ, có chuyện gì vui lắm hay sao mà ngươi cao hứng như vậy?” Mộ Dung Thanh Liên nhận thấy Mộ Dung Tâm Liên có điểm bất thường, tò mò mở miệng hỏi.

“Không có gì.” Mộ Dung Tâm Liên vội vàng lắc đầu phủ nhận, để che dấu sự giả tạo trong lòng nàng, Mộ Dung Tâm Liên đứng lên rót rượu cho những người khác.“Hôm nay thỉnh mọi người đến, nhưng không ngờ lại phát sinh nhiều chuyện như vậy, phá đi nhã hứng của các vị, thực xin lỗi, ly này coi như là ta bồi tội với mọi người!”

Mộ Dung Tâm Liên chưa kịp uống chén rượu, chợt nghe đến một trận tiếng bước chân dồn dập cùng tiếng Mộ Dung Thái hổn hển rít gào,“Cái nữ nhi bất hiếu kia ở đâu? Mộ Dung Thất Thất, ngươi lăn ra đây cho ta!”

Hóa ra là sau một hồi, Đoan Mộc gia đã đem chuyện Mộ Dung Thất Thất đả thương Đoan Mộc Y Y bẩm báo với Mộ Dung Thái, vừa nghe nói phế vật nhà mình đả thương chất nữ của hoàng hậu nương nương, hơn nữa gân trên cổ tay của Đoan Mộc Y Y bị đánh gãy, khó có thể lành lại, Mộ Dung Thái liền tức giận đến nhảy dựng lên.

Phế vật này, việc tốt không làm lại chuốc việc xấu, cái gì cũng đều không được, đã rước lấy họa cho hắn mà nghe nói nàng còn nhàn nhã ngắm trăng ở tiểu đình giữa hồ, Mộ Dung Thái liền vọt lại đây.

“Phụ thân!” Vừa thấy Mộ Dung Thái lại đây, trong lòng Mộ Dung Tâm Liên Tâm phi thường vui mừng.

Thật tốt quá! Có Mộ Dung Thái, chỉ sợ Mộ Dung Thất Thất hôm nay hẳn phải chết, không thể nghi ngờ ! Mộ Dung Thái luôn luôn để ý thể diện, nếu nhìn thấy Mộ Dung Thất Thất cùng ca ca quấn lấy nhau ở một chỗ, không biết có thể hay không một đao giết nàng!

Nhìn đến còn có người tam đại thế gia ở đây, sắc mặt Mộ Dung Thái tốt lên đôi chút, chỉ là trong lòng vẫn còn tức giận không thôi,“Mộ Dung Thất Thất ở đâu?”

“Tam tỷ tỷ không thoải mái, đã trở về phòng.” Mộ Dung Thanh Liên lập tức nhu thuận bẩm báo Mộ Dung Thất Thất đi về phía nào.

“Hừ! Nàng không thoải mái? Gây ra họa xong liền giả bệnh,chắc chắn là nàng cố ý !”

Thấy Mộ Dung Thái sắp đi, biết hắn đi tìm Mộ Dung Thất Thất gây phiền toái , Mộ Dung Thanh Liên vui vẻ vọt tới bên cạnh hắn“Phụ thân, ta đi cùng với ngươi a!” Xem cuộc vui, xem cái phế vật kia bị mắng, đối với Mộ Dung Thanh Liên mà nói là chuyện hết sức hạnh phúc. (Beta: Ta phỉ nhổ con mụ này)

## 9. Chương 16

16.

Nhìn xem, càng nhiều người càng tốt! Mộ Dung Tâm Liên lại lộ ra nụ cười quỷ dị.“Cha, Tam muội muội không hề cố ý , là Đoan Mộc tiểu thư hơi quá đáng –”

“Nhị tỷ, mặc kệ Tam tỷ có phải cố ý hay không, nàng làm Đoan Mộc tiểu thư bị thương đây là sự thật, nếu hoàng hậu nương nương truy xét chuyện này, cũng không phải là một câu ‘Không phải cố ý’ là có thể trốn tránh trách nhiệm !” Thấy Mộ Dung Tâm Liên cầu tình giúp Mộ Dung Thất Thất, Mộ Dung Thanh Liên liền trở mặt xem thường.

Xem ra, người một nhà này vô luận là già hay trẻ, đều không ưa Mộ Dung Thất Thất a!

Nghe xong lời nói của Mộ Dung Thanh Liên, Thượng Quan Vô Kỵ không khỏi đau lòng thay cho Mộ Dung Thất Thất. Sinh ra trong cái loại gia đình này, bị tỷ muội tính kế, còn bị phụ thân thân sinh ghét bỏ, thật không biết mấy năm qua nàng đã sống như thế nào.

“Thừa tướng đại nhân, chuyện vừa rồi xác thực không phải là tam tiểu thư cố ý làm, là Đoan Mộc tiểu thư khi dễ nàng trước, thỉnh Thừa tướng đại nhân đừng trách cứ tam tiểu thư quá mức.”

Thượng Quan Vô Kỵ mở miệng giúp Mộ Dung Thất Thất, thật sự là ngoài dự đoán của Mộ Dung Thái, huynh muội Bạch Mục Phi cùng Bạch Ức Nguyệt lúc này cũng đứng dậy,“Thật là chuyện ngoài ý muốn, tam tiểu thư không có quan hệ, Thừa tướng đại nhân không cần làm khó tam tiểu thư.”

Mỗi Thượng Quan Vô Kỵ đã làm cho Mộ Dung Thái cảm thấy kinh ngạc , nay ngay cả công tử và tiểu thư của Bạch gia cũng cầu tình giúp nàng ta, càng làm cho Mộ Dung Thái mở rộng tầm mắt. Quan hệ của Mộ Dung Thất Thất khi nào thì tốt như vậy ? Hai đại thế gia đều vì nàng mở miệng cầu tình? Hay là trong chuyện này thật sự có ẩn tình?

“Dượng, chúng ta đều là nhân chứng cho chuyện này, cho dù Đoan Mộc gia có nháo đến trước mặt hoàng hậu nương nương, chúng ta cũng sẽ vì biểu muội làm chứng, dượng không cần lo lắng.” Lí Vân Khanh cuối cùng nói ra, cấp cho Mộ Dung Thái một viên thuốc an thần. Đã có nhiều người có thể làm chứng như vậy, hắn cũng sẽ không lo lắng chuyện của Mộ Dung Thất Thất nữa.

Thấy những người khác đều cầu tình giúp Mộ Dung Thất Thất, mà tựa hồ Mộ Dung Thái cũng đánh mất ý niệm tìm Mộ Dung Thất Thất gây phiền toái trong đầu, Mộ Dung Tâm Liên nóng nảy,“Phụ thân, vừa rồi Tam muội muội có chút không thoải mái, không bằng chúng ta đi xem nàng! Không biết nàng có phải hay không bị bệnh?”

“Bệnh chết luôn đi cũng được!” Mộ Dung Thái nói những lời này khiến Lí Vân Khanh cùng Thượng Quan Vô Kỵ liền thay đổi sắc mặt.

Tựa hồ nhận thấy được lời nói vừa rồi của chính mình quá mức bạc tình, Mộ Dung Thái vội vàng nở nụ cười tươi, cho dù thật sự không thích nữ nhi này, nhưng bây giờ còn có người ngoài ở đây, hắn cũng không thể làm mất thanh danh của mình.“Hảo, ta đi nhìn xem nàng! Thật sự là không bớt việc!”

“Nhị tỷ, đi, chúng ta cũng cùng đi đi!” Mộ Dung Thanh Liên thật cao hứng, trong phủ lâu rồi không có chuyện tình làm nàng vui vẻ, mặc lúc trước nàng cùng Mộ Dung Tâm Liên náo loạn khiến đôi bên không thoải mái, nhưng mà cùng khi dễ Mộ Dung Thất Thất phế vật này mới là thú vui lớn nhất của nàng.

“Chúng ta cũng đi nhìn xem –” Thượng Quan Vô Kỵ đề nghị với những người khác, hắn cũng thực lo lắng cho Mộ Dung Thất Thất, nhớ lại bộ dáng nước mắt rưng rưng vừa rồi của Mộ Dung Thất Thất, lúc này lại thấy người của Mộ Dung phủ đối đãi Mộ Dung Thất Thất như vậy, Thượng Quan Vô Kỵ liền cảm thấy trong lòng có chút đau.

“Đại ca, ta cũng muốn đi xem tam tiểu thư.”

Bạch Ức Nguyệt lúc này cũng thực lo lắng tình cảnh của Mộ Dung Thất Thất, tuy rằng tiếp xúc không nhiều lắm, nhưng nàng lại thích vị tam tiểu thư này, lúc này nhìn thấy tình cảnh nàng ở trong tướng phủ, Bạch Ức Nguyệt đối Mộ Dung Thất Thất càng thêm đồng tình.

Có hai người đề nghị, Bạch Mục Phi cùng Lí Vân Khanh cũng gật đầu, đi theo sau Mộ Dung Thái.

Mộ Dung Tâm Liên thì phi thường cao hứng, càng nhiều người đi càng tốt, nàng còn đang lo sự tình không đủ quá náo loại đâu! Các vị tiểu thư, công tử của tam đại thế gia chính mắt thấy vụ bê bối của Tam tiểu thư Mộ Dung phủ, ngày mai chuyện này sẽ truyền khắp mọi ngõ lớn ngõ nhỏ trong kinh thành. Ha ha ha! Mộ Dung Thất Thất, lần này ngươi chết chắc rồi!

Hết thảy đều dựa theo Mộ Dung Tâm Liên suy tính mà tiến hành, càng gần gian phòng đã an bài

trước đó, trên mặt Mộ Dung Tâm Liên tươi cười lại càng thêm khoa trương. Nàng tựa hồ nhìn thấy vị trí Tĩnh vương phi ở đang đợi mình, thậm chí thấy được Long Trạch Cảnh Thiên hướng nàng cười ôn nhu……

“Ân…… Thoải mái…… Đừng có ngừng……”

Mọi người đi tới, bỗng nhiên nghe được một trận tiếng rên rỉ ái muội của nữ nhân cùng tiếng nam nhân gầm nhẹ, âm thanh nữ nhân kia rất quen thuộc, sắc mặt Mộ Dung Thái đột nhiên đại biến, tìm được âm thanh phát ra ở gian phòng kia.

“Hảo ca ca…… Ngươi nhanh chút…… Ta còn muốn……” “Đông –” Nghe nói như thế, đầu óc Mộ Dung Thái sung huyết, một cước đem cửa đá văng, không nói hai lời vọt tới bên giường, kéo màn. Thời điểm nhìn thấy Trịnh Mẫn kia đang đạt cực khoái, cơn tức giận Mộ Dung Thái lên tới não,“Tiện phụ! Là vợ ta mà ngươi dám dám ngoại tình!”

“Ba –” Mộ Dung Thái tát một cái ở trên mặt Trịnh Mẫn, nắm đầu Trịnh Mẫn, kéo lên.

Mộ Dung Tâm Liên cảm thấy không đúng, đôi mắt lập tức sáng. Hồi tỉnh lại, Mộ Dung Tâm Liên liền nhìn thấy Trịnh Mẫn thân không một mảnh vải đang quỳ trên mặt đất,“Nương, như thế nào là ngươi?!” Tâm lý Mộ Dung Tâm Liên vô cùng kích động, trong phòng này không phải là Mộ Dung Thất Thất sao? Vì sao lại là Trịnh Mẫn?!

“Lão gia tha mạng, lão gia tha mạng!” Nam nhân trên giường quần áo xốc xếch lung tung, lập tức xuống giường quỳ xuống,“Lão gia, đều là Trịnh di nương câu dẫn ta, thật sự đều là Trịnh di nương –”

Nam nhân chưa nói xong, Mộ Dung Thái đã rút kiếm chặt đầu của hắn.

Đầu người đỏ tươi ngã nhào đến trước mặt Trịnh Mẫn, Trịnh Mẫn “Oa –” hét rầm lêm.

“Tiện phụ! Ngươi còn la lên!” Nghĩ đến bị hậu bối tam đại thế gia nhìn thấy cảnh gièm pha trong nhà, chính mình thế nhưng bị cắm sừng, Mộ Dung Thái thẹn quá thành giận, chuyện này bị người ngoài nhìn đến, hắn về sau còn lấy tư cách gì mà làm người! Càng nghĩ càng giận, càng nghĩ lửa giận càng lớn, Mộ Dung Thái không nghĩ rõ ràng, một kiếm thứ hướng Trịnh Mẫn.

“Phụ thân, đừng a!” Mộ Dung Tâm Liên muốn hướng về phía trước cứu Trịnh Mẫn, lại bị Mộ Dung Thanh Liên vươn chân làm té ngã trên mặt đất, khi nàng đứng lên, bảo kiếm đã đâm vào ngực Trịnh Mẫn, máu tươi bắn tung tóe thấm ướt vạt áo Mộ Dung Thái.

“Không –” Thấy một màn như vậy, Mộ Dung Tâm Liên kêu lên một tiếng, trực tiếp hôn mê bất tỉnh.

Nguyên bản đi xem Mộ Dung Thất Thất như thế nào, lại thấy được vụ bê bối của tướng phủ, đám người Lí Vân Khanh trao đổi cái ánh mắt, lén lút lui đi ra ngoài.

Lúc này Mộ Dung Thái cũng không còn suy nghĩ đến chuyện tình Mộ Dung Thất Thất nữa, nhìn đến Trịnh Mẫn đã chết còn trợn tròn mắt, vẻ mặt bất khả tư nghị, Mộ Dung Thái liền cảm thấy phẫn hận, tiến lên rút ra bảo kiếm, đá thêm một cước xuống người Trịnh Mẫn.

Luật pháp Tây Kì quốc có quy định, nếu phu quân bắt được thê tử cùng người thông gian, có thể trực tiếp giết nàng, pháp luật sẽ không truy cứu trách nhiệm, cho nên Mộ Dung Thái mới thẹn quá thành giận, trực tiếp giết Trịnh Mẫn.

“Người đâu!?” Mộ Dung Thái gọi quản gia Trần Trung tới,“Đem đôi gian phu dâm phụ này ra bên ngoài cho chó ăn! Sự tình hôm nay ai cũng không phép nói ra, nếu không, đừng trách ta không khách khí!”

Mộ Dung Thái ngoan quyết thấy đầu Trần Trung run lên, Trịnh Mẫn tốt xấu cũng vì hắn sanh ra Mộ Dung Tâm Liên, bình thường Mộ Dung Thái cũng sủng ái nàng. Nhưng mà xảy chuyện như vậy, Mộ Dung Thái thế nhưng hỏi cũng không thèm hỏi, trực tiếp giết nàng, còn không cho nàng lưu toàn thây, vị tướng gia này thật đúng là vô tình a –

Duy nhất chỉ có Mộ Dung Thanh Liên là vui vẻ nhất, Trịnh Mẫn đã chết, Lưu Yên Chi liền có thể độc sủng . Mà Mộ Dung Tâm Liên cũng sẽ bởi vậy bị vạ lây, vô luận nàng xinh đẹp tài mỹ như thế nào, cũng không có người dám cưới nàng !

Vô tình không làm gì lại thu được một vố lớn nha.

## 10. Chương 17

17:Địch nhân của địch nhân là bằng hữu

Thi thể Trịnh Mẫn và nam nhân bị đưa ra ngoài, Mộ Dung Thái phất tay áo ly khai nơi này, hắn muốn đi tới chỗ Lưu Yên Chi để nàng vuốt ve an ủi, dù sao gặp phải chuyện như vậy thực quá tổn thương tới lòng tự trọng của nam nhân . Mộ Dung Thanh Liên nhìn Mộ Dung Tâm Liên đang ngất dưới mặt đất, cười lạnh một tiếng, cũng trở về Lan Hương viện.

Một lúc lâu sau, Mộ Dung Tâm Liên chậm rãi tỉnh lại. Màu máu đỏ tươi trên mặt đất khiến nàng nhớ đến chuyện vừa xảy ra , Mộ Dung Thái thế nhưng giết mẫu thân trước mặt nàng, điều này làm cho Mộ Dung Tâm Liên vô luận như thế cũng không thể chấp nhận.

“Mã Não, ngươi lại đây!” Mộ Dung Tâm Liên âm trầm trừng mắt nhìn Mã Não,“Vì sao nương ta lại ở chỗ này? Tiện nhân Mộ Dung Thất Thất kia đâu? Còn có tên dâm tặc Mộ Dung Tuấn kia đâu? Không phải là bọn họ ở chỗ này sao!”

“Nhị tiểu thư, nô tỳ không biết a!” Mã Não cũng bị tình huống vừa rồi dọa ngây người,“Nô tỳ rõ ràng đem tam tiểu thư để ở trên giường, sau đó dẫn đại thiếu gia lại đây, nhưng mà, vì sao lại như vậy, nô tỳ thật sự không biết a!”

Mộ Dung Tâm Liên căn bản không có nghe Mã Não giải thích, nàng thầm nghĩ muốn phát tiết, trút hết toàn bộ thương tâm khổ sở cùng phẫn nộ trong lòng ra, Mộ Dung Tâm Liên tiện tay rút trâm gài tóc hung hăng đâm xuống mặt Mã Não,“Tiện nhân, ngươi hại chết mẫu thân ta! Ngươi trả mẫu thân cho ta!”

“Tiểu thư, đừng mà!” Mã Não giơ cánh che mặt, động tác như vậy càng thêm kích thích Mộ Dung Tâm Liên.

“Ta xem ngươi trốn như thế nào! Ta xem ngươi trốn như thế nào!” Mộ Dung Tâm Liên nắm tóc Mã Não, trực tiếp đâm trâm gài tóc vào mắt Mã Não, đâm một cái không giả được hận, liền đâm thêm mười mấy cái nữa.

“Nhị tiểu thư tha mạng a! Nhị tiểu thư tha cho nô tỳ!”

Tiếng kêu thê thảm của Mã Não hấp dẫn bọn người hầu trong viện đến đây, nhìn thấy bộ dáng hung tợn của Mộ Dung Tâm Liên, cùng chi chít lỗ to lỗ nhỏ đang chảy máu trên mặt Mã Não, tất cả mọi người đều bị thủ đoạn tàn nhẫn của Mộ Dung Tâm Liên dọa sợ tới mức ngây dại.

Đây Nhị tiểu thư hay dịu động lòng người sao? Chẳng lẽ đây mới là tướng mạo chân chính của nhị tiểu thư? Nháy mắt, hình tượng Mộ Dung Tâm Liên vất vả xây đắp bị sụp đổ.

Bất quá, hiện tại Mộ Dung Tâm Liên cũng không thèm để ý đến chuyện này, Trịnh Mẫn bị người ta bắt gian tại giường, thể diện của nhị tiểu thư nàng đây đã sớm mất hết .

Cho dù Mộ Dung Thái có ngăn chặn miệng lưỡi bọn hạ nhân trong phủ, cũng khó đảm bảo rằng người khác sẽ không nói ra ngoài, tỷ như tam đại thế gia công tử tiểu thư kia. Hiện tại mặt mũi của nàng đã mất, còn để ý hình tượng làm cái gì!

Lúc này Mộ Dung Tâm Liên thầm nghĩ trút hêt giận, phát tiết nội tâm đầy phẫn nộ của chính mình. Đến lúc Trần Trung lại xuất hiện, mang Mã Não cả người đầy máu,vô cùng thê thảm đi, Mộ Dung Tâm Liên mới xụi lơ ngồi xuống đất.

Xong rồi, hết thảy đều xong rồi. Sự tình hôm nay sẽ khiến nàng bị chê cười trong Mộ Dung phủ, không, trong cả kinh thành! Không ai sẽ lấy nàng- người có mẫu thân như vậy , đừng nói là làm Tĩnh vương phi, cho dù là trở thành tiểu thiếp làm ấm giường cho Long Trạch Cảnh cũng không có khả năng –

Mộ Dung Tâm Liên khóc một trận nức nở, tới lúc người vây xem tản ra, Phỉ Thúy tìm đến.

“Nhị tiểu thư, xin nén bi thương!” Phỉ Thúy đưa cho Mộ Dung Tâm Liên một cái khăn tay,“Ngươi không thể cứ buông tha như vậy a! Sự tình hôm nay khẳng định có người động tay động chân ở bên trong, ngươi nhất định phải cố gắng gượng dậy, vì Trịnh di nương mà báo thù a!”

Lời của Phỉ Thúy làm cho Mộ Dung Tâm Liên đang bi thương lập tức hồi tỉnh. Đúng vậy, nàng không thể cứ khuất phục như vậy! Vì sao chuyện lại biến thành như vậy, nàng nhất định phải tìm được nguyên nhân, không thể để cho Trịnh Mẫn chết oan!

Thấy Mộ Dung Tâm Liên khôi phục lại trạng thái bình thường, Phỉ Thúy liền dìu Mộ Dung Tâm Liên, chủ tớ cùng trở về Ngẫu Hương viện

Khi mọi người rời đi hết, xung quanh hoàn toàn an tĩnh trở lại, một thân ảnh màu đen xuất hiện trong phòng, Hắc y nhân hướng xuống giường kéo Mộ Dung Tuấn đang bị điểm huyệt ra, giải huyệt cho hắn, nói.“ Hết thảy mọi chuyện ngươi đều thấy rõ ràng !”

“Thấy rõ !” Mộ Dung Tuấn cắn răng, hung tợn nhìn chằm chằm về hướng Ngẫu Hương viện. Mộ Dung Tâm Liên thế nhưng lại tính kế hắn cùng Mộ Dung Thất Thất, muốn cho huynh muội bọn họ thân bại danh liệt! Lòng dạ tiện nhân này thật sự quá ngoan độc!

“Vì sao lại giúp ta?” Mộ Dung Tuấn nhìn Hắc y nhân. Nếu không phải người này ra tay tương trợ, tối hôm nay người chết dưới kiếm Mộ Dung Thái này ắt hẳn Mộ Dung Tuấn hắn !

“Không quen nhìn cái bộ dáng thay đổi như chong chóng của tiện nhân kia.” Hắc y nhân bỏ lại những lời này, liền biến mất khỏi phòng.

Ngó không có người thấy, Mộ Dung Tuấn vội vàng ly khai nơi này. Chờ hắn đi rồi, Hắc y nhân đi tới Thúy Trúc viên.

“Tiểu thư, chuyện đã xong !” Hắc y nhân bỏ miếng vải đen che mặt xuống, hóa ra là Tố Nguyệt, Mộ Dung Thất Thất ra dấu “ok” với nàng.

“Không tệ!” Mộ Dung Thất Thất đang đang phác hoạ trên giấy , Tố Nguyệt đi vào vừa vặn thấy được, mới phát hiện Mộ Dung Thất Thất đang thiết kế trang sức, trâm gài tóc, dây chuyền, hoa tai, lắc tay, nhẫn…… Từ trên xuống dưới, toàn bộ đều là hoa hải đường.

“Tiểu thư, người muốn tặng cho đại tiểu thư Bạch gia sao? Thật xinh đẹp! Phi thường phù hợp với khí chất của Bạch tiểu thư !” “Thông minh!” Mộ Dung Thất Thất gật đầu, chờ đến khi nét vẽ cuối cùng hoàn thành, buông bút lông, tinh tế thổi khô nét mực,“Tô Mi, ngày mai ngươi đi Tranh Thông bảo trai\*, phân phó cho Lý sư phụ dùng Dương Chi ngọc cực phẩm làm bộ trang sức này, càng nhanh càng tốt.” (\*tiệm trang sức)

“Tiểu thư, vì sao lại cứu Mộ Dung Tuấn? Để tên vô lại kia thân bại danh liệt luôn không tốt sao?” Tô Mi khó hiểu.

“Kẻ thù của kẻ thù chính là bằng hữu của chúng ta. Càng nhiều người oán hận Mộ Dung Tâm Liên, ta không phải sẽ càng có thêm nhiều thời gian để ngủ sao–”

“Đúng a!” Tô Mi cùng Tố Nguyệt cười . Tiểu thư chính là như vậy a, ai đối tốt với nàng, cho dù chỉ một chút xíu xiu, nàng cũng nhớ rõ, muốn ám hại nàng , nàng tuyệt đối sẽ không bỏ qua.

Có lẽ Bạch Ức Nguyệt không thể ngờ được, hôm nay chỉ vô tình giúp Mộ Dung Thất Thất, có thể có được nguyên bộ trang sức của “Quang Hoa công tử”. Nếu để cho nàng biết được Quang Hoa công tử được mọi người tâng bốc chính là Mộ Dung Thất Thất, không biết sẽ có cảm tưởng gì.

Gần đây, Mộ Dung phủ đã xảy ra nhiều chuyện.

Tam tiểu thư Mộ Dung Thất Thất làm Đoan Mộc đại tiểu thư bị thương, cắt đứt gân tay phải của nàng, bị Đoan Mộc Lỗi báo lên bề trên. Trịnh di nương trong phủ được Mộ Dung Thái sủng ái cũng đột nhiên mắc bạo bệnh mà chết, Nhị tiểu thư Mộ Dung Tâm Liên không chịu được chuyện mẫu thân mất đi, bệnh nằm liệt giường……

Thanh Loan cung, Đoan Mộc Y Y nhào vào lòng hoàng hậu Đoan Mộc Tình, “Bác, ngài nhất định phải báo thù cho Y Y a!”

Tuy rằng Đoan Mộc Lỗi tố cáo mọi chuyện, nói Mộ Dung Thái dung túng nữ nhi hành hung, muốn phế hai tay Mộ Dung Thất Thất để bồi tội với Đoan Mộc Y Y, nhưng mà lão hồ li Mộ Dung Thái này trực tiếp đưa ra tam đại thế gia công tử cùng tiểu thư đến làm chứng, chứng minh là Đoan Mộc Y Y muốn giết Mộ Dung Thất Thất trước, mà sự cố này cũng là chuyện ngoài ý muốn. Cuối cùng, vụ án đả thương người này mau chóng chìm vào hư vô, khiến Đoan Mộc Y Y cảm thấy ủy khuất.

“Y Y, ngươi yên tâm, bổn cung sẽ không ngồi yên mà mặc kệ đâu !”

Đoan Mộc Tình đau lòng nắm tay phải bị tàn phế của chất nữ, trải qua quá trình chẩn trị của Thái y trong cung, tay phải Đoan Mộc Y Y xem như bị phế đi, trừ phi có thể tìm được Quái y Liên công tử, nếu không thì đừng nói là đánh đàn, ngay cả cầm lấy chiếc đũa cũng không có khả năng.

Mộ Dung Thất Thất, ngươi thật độc ác!

Nghĩ đến trong cung có Mộ Dung Tuyết Liên đoạt đi sủng ái vốn thuộc về mình, hiện tại lại đến Mộ Dung Thất Thất đả thương chất nữ của mình, trong mắt Đoan Mộc Tình loé lên tia ngoan độc. Nữ nhân Mộ Dung gia đều không phải thứ tốt lành! Đều đáng chết!

“Bác, cái phế vật Mộ Dung Thất Thất kia hiện tại chắc chắn đang cười nhạo ta, nàng có thể gả cho Tĩnh vương làm Tĩnh vương phi, ta lại tàn phế! Về sau, đảm bảo sẽ chẳng ai nguyện ý thú Y Y .” Nước mắt trong suốt của Đoan Mộc Y Y giống như chuỗi hạt trân châu bị chặt đứt, một viên rồi lại một viên rơi xuống quần áo,“Bác, Y Y không cam lòng, Y Y không cam lòng!”

Thấy Đoan Mộc Y Y nhắc tới Long Trạch Cảnh Thiên, Đoan Mộc Tình lập tức hiểu được ý của nàng.

## 11. Chương 18

Chương 18: Tính toán của hoàng hậu

Hoàng Thượng Long Trạch Vũ có ba nhi tử hai nữ nhi, Tĩnh vương Long Trạch Cảnh Thiên 18 tuổi, mẫu phi là một trong tứ phi Hiền phi Hà Hân Nhi, Ngụy vương Long Trạch Cảnh Minh 12 tuổi, mẫu phi chỉ là một cung nữ bình thường, Triệu vương Long Trạch Cảnh Kì 9 tuổi, mẫu phi là Đức phi Bạch Mộng Ngữ. Đại nữ nhi Bình Dương công chúa Long Trạch Vũ Nhi 15 tuổi, do Đoan Mộc Tình sinh ra. Tiểu nữ nhi Tín Dương công chúa Long Trạch Cẩm Nhi mới 3 tuổi, mẫu phi là Hoàng quý phi Mộ Dung Tuyết Liên.

Năm đó lúc Đoan Mộc Tình mang thai, khi lâm bồn Bình Dương công chúa khó sanh, khó khăn lắm mẫu tử bình an, nhưng thân mình lại chịu tổn thương, từ đó về sau không còn khả năng hoài thai. Không có con trai là tiếc nuối lớn nhất trong lòng Đoan Mộc Tình, hiện tại trong triều, Long Trạch Cảnh Thiên tức Thái tử có uy vũ rất cao, khiến cho Đoan Mộc Tình chịu áp lực rất lớn.

Tuy vậy Đoan Mộc Tình cho rằng chỉ có đứa nhỏ nàng hạ sinh mới là con trai trưởng, mới có tư cách kế thừa ngôi vị! Nhưng mà, mười mấy năm qua cái bụng của nàng cho tới bây giờ không có chút biến đổi, uống bao nhiêu trân dược cũng không hề khá hơn.

Hoàng Thượng hiện tại bị Mộ Dung Tuyết Liên nhu tình như nước quyến rũ đến đến không bỏ được, cứ vào đầu tháng và ngày mười lăm, chỉ đến Thanh Loan cung một chút cho có lệ, ngoài ra, thời gian còn lại đều ở Phiêu Tuyết cung bồi bạn cùng Mộ Dung Tuyết Liên cùng tiểu nữ nhi Long Trạch Cẩm Nhi.

Hiện nay Mộ Dung Tuyết Liên lại đang có thai bốn tháng, nếu nàng hạ sinh ra nam hài, dựa vào sủng ái của Hoàng Thượng đối với nàng, đến lúc đó chỉ sợ địa vị của mình sau này khó bảo toàn, lại càng không có cơ hội sinh hạ thái tử .

“Y Y, không phải ngươi nói Mộ Dung Thất Thất có Tuyết Phu Hoàn của Liên công tử sao? Nếu bản cung hạ ý chỉ, bắt nàng tìm Liên công tử đến chữa trị tay phải cho ngươi, ngươi thấy thế nào?”

Mặc dù biết trong lòng Đoan Mộc Y Y ngưỡng mộ Long Trạch Cảnh Thiên, nhưng Đoan Mộc Tình tuyệt đối sẽ không để Đoan Mộc Y Y gả cho Long Trạch Cảnh Thiên .

Hiền phi cùng nàng xưa nay bất hòa. Nếu Long Trạch Cảnh Thiên lên làm thái tử, về sau thành hoàng đế, vậy ngày sau nàng sẽ sống như thế nào? Cùng Hà Hân Nhi trở thành Thái Hậu? Sống dựa sắc mặt nữ nhân kia? Đoan Mộc Tình vô luận như thế cũng không thể chịu được .

Huống chi Hoàng Thượng còn đang ở tuổi trung niên, nàng cũng mới 32 tuổi, còn có cơ hội mang thai. Hoàng Thượng còn chưa có lập thái tử, nàng phải nắm lấy cơ hội! Ngôi vị hoàng đế này phải là của con nàng!

Đoan Mộc thế gia- nhà mẹ đẻ của Đoan Mộc Tình, hẳn sẽ toàn lực giúp nàng duy trì địa vị hoàng hậu này, vô luận là Đoan Mộc Hồng Trần hay là Đoan Mộc Y Y, hôn nhân bọn họ đều phải có giá trị mới được.

Nhất vinh cầu vinh, nhất tổn câu tổn\*, nếu không có một hậu thuẫn cường đại ở phía sau khó mà sống yên trong cung . Cũng như tồn tại trong một gia tộc lớn, cho dù phải thay đổi sự thật, cũng không được để người nào gây hại đến mình . (\*tạm hiểu là :vận mệnh của một người ảnh hưởng đến cả gia tộc và ngược lại)

Trong lòng Đoan Mộc Tình vốn đã chọn cho Đoan Mộc Y Y một chỗ nương tựa, để nàng đến Thượng Quan thế gia, gả cho Thượng Quan Vô Kỵ, đây mới là lựa chọn tốt nhất. Thượng Quan gia rất có uy vọng ở quân doanh, nếu chính mình lại sinh hạ tiểu hoàng tử, vậy vạn dặm giang sơn này đều là của con nàng!

Đoan Mộc Y Y không biết một chút gì về vận mệnh mà Đoan Mộc Tình đã sớm an bài sẵn cho nàng, lúc này nàng vẫn đang suy nghĩ về chuyện Liên công tử mà Đoan Mộc Tình vừa nói.

Tương truyền y thuật của Quái y Liên công tử xuất thần nhập hóa, nếu Mộ Dung Thất Thất thật sự có thể tìm Liên công tử đến đây, chẳng những tay nàng có hi vọng phục hồi như cũ, mà ngay cả chứng bệnh bất túc của hoàng hậu nói không chừng cũng có thể chữa khỏi.

“Bác, nếu Mộ Dung Thất Thất không thỉnh được Liên công tử đến thì phải làm sao bây giờ?” “Không mời được ?” khóe môi Đoan Mộc Tình lộ ra một nụ cười tàn khốc,“ Bản cung liền lột bỏ danh hiệu Tĩnh vương phi của nàng, khiến cho nàng trở thành người chưa gả ra ngoài đã bị ruồng bỏ!”

“Bác –” Đoan Mộc Y Y rất là cao hứng, bác không quên chuyện của mình, nàng quả nhiên vì mình mà bắt tay trả thù Mộ Dung Thất Thất. Lại nghĩ đến tay phải mình, tâm trạng của Đoan Mộc Y Y lại thoáng chốc liền trầm xuống. Liên công tử là hy vọng duy nhất giúp phục hồi tay phải của nàng như cũ, nàng không muốn sống cả đời với cái tay tàn tật này.

Tựa hồ nhìn thấu ý nghĩ của Đoan Mộc Y Y, Đoan Mộc Tình nhẹ nhàng vỗ vỗ tay nàng,“Bác biết tâm ý của ngươi, ngươi yên tâm, bác tuyệt đối sẽ không để cho Mộ Dung Thất Thất lên làm Tĩnh vương phi ! Hai tỷ muội một người đã là Hoàng quý phi, người còn lại nếu là Tĩnh vương phi, vậy quả thực quá lợi cho họ rồi!”

“Bác, ngươi thật tốt!” Đoan Mộc Y Y cười đến âm trầm.

Mộ Dung Thất Thất, không được bao lâu nữa ngươi sẽ trở thành người bị chồng ruồng bỏ, ta xem ngươi còn có thể đắc ý được bao lâu!

Ý chỉ của hoàng hậu không bao lâu liền truyền tới Mộ Dung quý phủ, ý chỉ nói nếu hiểu chuyện, tội chết có thể miễn, nhưng lại khó tránh khỏi tai họa , Mộ Dung Thất Thất nội trong mười ngày phải tìm được Liên công tử để chữa trị tay phải của Đoan Mộc Y Y!

“Tiểu thư, hoàng hậu rõ ràng có quan hệ mật thiết với Đoan Mộc Y Y!” Tô Mi cắt mật đào, gắm tăm trúc vào, đưa mật đào đến bên môi Mộ Dung Thất Thất.“Ngài tính làm sao bây giờ? Thật sự muốn chữa trị cho tay nàng sao? Theo ý của thuộc hạ, nàng ta dám giương cung bạt kiếm với tiểu thư, cái tay kia cho dù bị phế mười lần cũng không đủ!”

Cái miệng nhỏ Mộ Dung Thất Thất ăn mật đào, thực ngọt, xưa nay nàng rất thích ăn hoa quả ngọt a.

Không ai biết đại danh đỉnh đỉnh Liên công tử là Mộ Dung quý phủ Tam tiểu thư, Đoan Mộc Y Y cùng Đoan Mộc Tình càng nghĩ không đến, người các nàng tìm kiếm đang thích ý ngồi hóng gió ăn mật đào.

“Tô Mi, cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp. Tay của Đoan Mộc Y Y, ta đương nhiên sẽ chữa trị. Ta chẳng những muốn chữa khỏi cho riêng nàng, còn muốn chữa khỏi bệnh bất túc của Đoan Mộc Tình, để cho nàng hoài thai một hoàng tử. Hoàng hậu nương nương đã mong chờ đứa nhỏ lâu lắm rồi, đến khi nàng sinh hạ con trai trưởng, Tây Kì quốc ắt hẳn sẽ náo nhiệt lên!”

Tuy rằng Mộ Dung Thất Thất tươi cười ngọt ngào, thanh âm ôn nhu, nhưng Tô Mi nhận ra đây chỉ là một nụ cười thích chí, đầy mưu mô của Mộ Dung Thất Thất .

Vị tiểu thư này chỉ e thiên hạ không loạn, chắc hẳn đang nghĩ đến chuyện gì đó thú vị — trong lòng Tô Mi đang yên lặng cầu nguyện cho kẻ đang bị Mộ Dung Thất Thất nghĩ đến.

Ý chỉ Hoàng hậu cũng không làm Mộ Dung Thất Thất sợ hãi, ngược lại làm cho Hoàng quý phi của Phiêu Tuyết cung Mộ Dung Tuyết Liên lo lắng lên.

Mộ Dung Tuyết Liên biết, Đoan Mộc Tình nói là chữa trị cánh tay cho Đoan Mộc Y Y chỉ là lấy cớ, kỳ thật là vì chính nàng, nữ nhân này muốn có con trai đến điên lên ! Nhưng mà, cái phế vật Mộ Dung Thất Thất kia như thế nào lại quen biết Liên công tử ? Nếu Liên công tử thật sự chữa khỏi bệnh cho hoàng hậu, Đoan Mộc Tình có long thai thì làm sao bây giờ?

“Không được! Ngôi vị thái tử là của hoàng nhi của bản cung, bản cung tuyệt đối sẽ không để yên!” Mộ Dung Tuyết Liên vuốt ve cái bụng hơi hơi lớn, gọi Hổ Phách- tâm phúc của nàng tới, dặn dò nàng ta vài câu, bảo nàng ta đến phủ Thừa Tướng truyền tin giúp nàng.

“Tam tiểu thư, đây là đồ trang sức nương nương ban cho ngài!” Hổ Phách đem một hộp trang sức bằng trân châu đặt ở trước mặt Mộ Dung Thất Thất.

“Thật xinh đẹp a! Thật sự tặng cho ta sao?” Mộ Dung Thất Thất lộ ra vẻ mặt khó tin, thật cẩn thận vuốt ve những hạt châu cỡ bằng hạt đậu, toàn bộ ánh mắt bị chúng nó hấp dẫn, tựa như lần đầu tiên nhìn thấy đồ tốt như vậy.

Thấy bộ dáng “không có kiến thức” của Mộ Dung Thất Thất, Hổ Phách bĩu môi, nhìn nàng châm chọc, “Tam tiểu thư thích là tốt rồi! Tam tiểu thư làm sao lại biết Liên công tử ?”

“Nha, khi lên núi hái thuốc vô tình quen hắn! Liên tốt bụng lắm!” Thấy đối phương rốt cục đi vào việc chính, Mộ Dung Thất Thất cười thô lỗ, lộ ra hàm rắng trắng noãn.

“Liên?” Thấy Mộ Dung Thất Thất xưng hô vô cùng thân thiết với Liên công tử, trong lòng Hổ Phách kinh ngạc, nhưng biểu tình vẫn bình thường như trước,“Vậy, Liên công tử hiện tại đang ở nào?”

“Không biết.” Mộ Dung Thất Thất lắc đầu, trong mắt đều là mê mang,“Ta đã ba năm không gặp hắn .”

Hô — Hổ Phách thoáng thở ra nhẹ nhàng, xem ra Liên công tử cùng Mộ Dung Thất Thất đã thật lâu không liên lạc với nhau .

” Hổ Phách tỷ tỷ, ngươi hỏi cái này làm gì a? Ngươi xem, ta mang loại ngọc này đẹp không?” Mộ Dung Thất Thất đứng ở trước gương đồng cầm một cây trâm ngọc khoa loạn xạ lên đầu.

Lại trở mặt xem thường, Hổ Phách không còn kiên nhẫn để ứng phó với Mộ Dung Thất Thất .

## 12. Chương 19

Chương 19: ”Liên công tử” đối kháng “Liên công tử”

“Nương nương lo rằng hoàng hậu sẽ làm khó tam tiểu thư, cho nên mới bảo ta đến xem thử. Nương nương nói, không tìm thấy Liên công tử cũng không sao, hết thảy đều có nàng, nàng sẽ không để cho hoàng hậu khi dễ tam tiểu thư đâu !”

Thật không — Mộ Dung Thất Thất nhìn vào gương đồng, mặt lộ ra một nụ cười trào phúng.

Chủ nhân trước của thân thể này bị Mộ Dung Tâm Liên vu oan, cũng đâu có thấy Mộ Dung Tuyết Liên này ra mặt bảo trợ muội muội thân sinh a! Lúc này lo lắng vị trí của mình bị ảnh hưởng, liền dùng mấy tiểu xảo này để hối lộ nàng, nghĩ rằng nàng vẫn là Mộ Dung Thất Thất trước kia sao?!

“Ừ! Có những lời này của tỷ tỷ, ta an tâm!” Mộ Dung Thất Thất chân thành tươi cười,“Lúc nãy ta thật rất lo lắng sợ hãi, hiện tại có tỷ tỷ , ta cái gì cũng không sợ ! Cho dù hoàng hậu tới, ta cũng không sợ!”

Thấy Mộ Dung Thất Thất nói ra lời vô vị như vậy, Hổ Phách càng thêm khẳng định vị tam tiểu thư này chẳng những vô tài vô năng mà còn vô cùng ngốc nghếch nữa, nói thêm mấy câu cho có lệ một chút, liền vội vàng rời khỏi phủ Thừa Tướng trở về cung.

“Thật là như vậy sao?” Trong Phiêu Tuyết cung, Mộ Dung Tuyết Liên nghe xong chuyện Hổ Phách báo lại, tâm tình liền tốt lên.“Vậy bản cung an tâm! Đúng rồi, bên Thanh Loan cung có tin tức gì hay không? Nếu Thất Thất không tìm được Liên công tử, hoàng hậu có nói xử phạt như thế nào không?”

“Hoàng hậu muốn phế tước vị Tĩnh vương phi của tam tiểu thư.”

“Ha ha!” Nghe xong tin này, Mộ Dung Tuyết Liên vỗ tay khen hay, vành tai đeo trang sức cũng nhẹ nhàng run run theo .

“Nếu như vậy bản cung cầu còn không được! Tĩnh vương là người được ủng hộ làm thái tử nhiều nhất, vạn nhất hắn lên làm thái tử, Mộ Dung Thất Thất kia không phải sẽ làm thái tử phi, tương lai trở thành hoàng hậu sao? Bản cung còn chưa được làm hoàng hậu, chỗ nào tới lượt nàng! Vị trí thái tử bản cung định rồi, hoàng hậu làm vậy chính là đang giúp bản cung!”

Mộ Dung Thất Thất nghỉ ngơi vài ngày, nguyên bản định gác chuyện của Đoan Mộc Tình cùng Đoan Mộc Y Y, không ngờ tới ngày thứ năm, người Đoan Mộc thế gia tự mình tới đón nàng, nói là Liên công tử đang ở Đoan Mộc phủ, đã chữa trị gân tay Đoan Mộc Y Y tốt lắm, hơn nữa Liên công tử còn đề nghị muốn gặp nàng.

“Tiểu thư, là ai dám giả mạo người?”

Trên xe ngựa, Tố Nguyệt cau mày, Liên công tử rõ ràng chính là tiểu thư nhà mình, vì sao hiện tại lại xuất hiện một cái Liên công tử khác? Đối phương giả mạo tiểu thư, rốt cuộc là có mục đích gì ?

Nhìn Tố Nguyệt nhíu mi suy nghĩ, Mộ Dung Thất Thất giúp nàng xoa xoa mi tâm,“Quản hắn là ai làm chi, binh đến tướng đở, lũ đến đất ngăn.”

“Nếu Tô Mi biết có người dám giả mạo tiểu thư, nhất định sẽ đem đối phương băm thành tám khối!” Thấy Mộ Dung Thất Thất nói như vậy, Tố Nguyệt nở nụ cười, trên khuôn mặt nhiều thêm hai lúm đồng tiền.

“Cho nên ta mới không mang theo nàng a! So với tính của nàng ta, ngươi càng thêm ổn trọng. Ta chính là lo lắng nàng phá tan Đoan Mộc phủ, nên mới phái nàng đi thông bảo trai. Bất quá ta cũng đối với ‘Liên công tử’ này rất ngạc nhiên, thật muốn nhìn thấy hắn a!”

“Tiểu thư, đây là không phải được gọi là “quyết đấu giữa Liên công tử thật và giả a?” Tố Nguyệt bắt đầu vui đùa.

“Gọi vậy cũng không sai!”

Chủ tớ cả hai trò chuyện cho tới khi đến Đoan Mộc phủ. Quản gia Đoan Mộc thế gia tự mình ra đón Mộ Dung Thất Thất vào trong, dọc theo đường đi, thái độ quản gia đối Mộ Dung Thất Thất có phần tôn kính, chắc là bởi vì Liên công tử, làm cho Mộ Dung Thất Thất càng thêm chờ mong nhìn thấy vị “Liên công tử” này.

“Tới rồi”

Mộ Dung Thất Thất vừa mới tiến vào phòng, liền thấy một thân ảnh thon dài.

“Liên công tử, Mộ Dung tiểu thư đã tới!” Giọng của Quản gia đối người này rất tôn kính.

“Thất Thất, ngươi đã đến rồi –” đợi đến khi người này xoay người, Mộ Dung Thất Thất rốt cuộc cũng thấy được mặt hắn.

Một thân lam y phiêu dật, tôn lên thần thái hào hứng của nam nhân này, cổ tay áo cùng cổ áo thuần nạm cúc mắt mèo chứng tỏ chủ nhân đến tiểu tiết cũng rất coi trọng, muốn thật hoàn mỹ, riêng mấy hạt mắt mèo cỡ hạt đậu đính trên áo rất đã có giá trị xa xỉ.

Lại nhìn mi mắt hắn, một đường dài, giống như đại bằng giương cánh, mà khi mắt kia híp lại để lộ ra tinh quang. Mũi cao thẳng, sống mũi dọc dừa, mà đôi môi mỏng kia thật lãnh, khóe môi khẽ nhếch, mang theo ý cười lạnh bạc.

Người kia là ai? Mộ Dung Thất Thất trong lòng thầm đề phòng. Nam nhân tuấn dật tiêu sái như vậy nhưng không biết vì sao lại giả trang Liên công tử xuất hiện? Vì sao lại vờ như biết mình? Những điều này là nghi hoặc trong lòng Mộ Dung Thất Thất.

Người kia lại kêu thêm một tiếng “Thất Thất”, khiến cho nàng nổi lên một trận da gà trên người.

Nàng xác định mình chưa từng có gặp qua nam nhân trước mắt này, mà hắn ngữ điệu vô cùng thân thiết đầy ám muội như vậy, làm cho ánh mắt mọi người trong phòng đều tập trung tại trên người Mộ Dung Thất Thất, trong đó còn có một vị phụ nhân ba mươi tuổi quần áo hoa lệ.

“Ba năm không gặp, Thất Thất càng làm hấp dẫn người a.” Không đợi Mộ Dung Thất Thất hoàn hồn, Liên công tử đã đến trước mặt Mộ Dung Thất Thất, đầu ngón tay thon dài lạnh như băng chạm vào hai má Mộ Dung Thất Thất,“Không tồi, cao hơn và đẹp hơn hẳn.” “Ngươi là ai?” Mộ Dung Thất Thất né tránh sự đụng chạm của đối phương, dùng thanh âm chỉ có hai người mới nghe được.

“Ta là Liên a, Liên của ngươi.”

Nếu không phải bởi vì còn có người bên cạnh, Mộ Dung Thất Thất nhất định sẽ thổ huyết. Nàng khi nào thì quen nam nhân này? Còn có câu “Liên của ngươi” kia, nếu không phải bên cạnh có người, Mộ Dung Thất Thất nhất định sẽ phóng thẳng một quyền về phía hai má hắn, ân cần hỏi thăm mắt đẹp của hắn.

“Thất Thất, nghĩ muốn đánh ta sao?” Tựa hồ đã nhận ra tức giận trong mắt Mộ Dung Thất Thất, Liên công tử cười, nắm chặt tay Mộ Dung Thất Thất, hai người đối diện, Mộ Dung Thất Thất thấy được ý cười trong mắt đối phương.

Không đợi Mộ Dung Thất Thất phản kháng, Liên công tử dẫn nàng theo đi tới phía trước. Mộ Dung Thất Thất bây giờ mới chú ý tới vị phụ nhân hoa lệ trước mặt,“Đáp ứng chuyện tình của nương nương, Thất Thất đã làm xong , xin nương nương đừng làm khó dễ nàng nữa!”

Nguyên lai người này là hoàng hậu, là Đoan Mộc Tình?! Mộ Dung Thất Thất vội vàng giãy tay ra, đối Đoan Mộc Tình hành lễ,“Thần nữ thỉnh an hoàng hậu nương nương! Hoàng hậu thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế!”

Thái độ lễ phép của Mộ Dung Thất Thất khiến cho trong lòng Đoan Mộc Tình cảm thấy rất thoải mái, ở trong cung phải tranh đua với Mộ Dung Tuyết Liên, mà người muội muội này của nàng lại đối chính mình khúm na khúm núm, đúng thật thỏa mãn hư vinh trong lòng Đoan Mộc Tình.

“Đứng lên! Đến, để cho bản cung nhìn xem!” Đoan Mộc Tình lôi kéo tay Mộ Dung Thất Thất, cẩn thận đánh giá. Không có dung mạo yêu diễm như Mộ Dung Tuyết Liên, ngũ quan Mộ Dung Thất Thất chỉ có thể nói là thanh tú, điều này làm cho trong lòng Đoan Mộc Tình càng thêm thoải mái.

“Là một đứa nhỏ thanh tú, khó trách Liên công tử quan tâm ngươi –”

“Nương nương!” Liên công tử lấy một tay Mộ Dung Thất Thất đặt vào trong ngực,“ Chuyện đã hứa hẹn với nương nương, ta nhất định sẽ làm, thỉnh nương nương đừng quên đáp ứng chuyện của ta. Cáo từ –”

Không đợi Đoan Mộc Tình nói tiếp, Liên công tử đã túm lấy Mộ Dung Thất Thất rời khỏi nơi này.

Chờ Mộ Dung Thất Thất cùng Liên công tử đi rồi, Đoan Mộc Lỗi đi tới bên người Đoan Mộc Tình,“Muội muội, ngươi tin hắn sao?”

“Ca ca, thủ pháp lúc nãy hắn dùng để chữa trị tay phải của Y Y, ngươi cũng thấy đấy, thật sự là những điều thái y từ trước đến giờ không hề biết. Bản cung có dự cảm, hắn nhất định sẽ chữa khỏi bệnh của ta! Ca ca, đã thử nhiều dược như vậy đều không có hiệu quả, Liên công tử là hy vọng duy nhất , bản cung nhất định phải sinh hạ thái tử!”

“Vạn nhất, hắn là tay chân của Hoàng quý phi thì làm sao bây giờ? Mộ Dung Thất Thất lại là muội muội thân sinh của Hoàng quý phi!”

## 13. Chương 20

Chương 20: Gặp lại Long Trạch Cảnh Thiên

“Ha ha, ca ca, ngươi không cần phải lo lắng. Bản cung đã đáp ứng hắn sẽ giải trừ hôn ước của Mộ Dung Thất Thất cùng Tĩnh vương, để cho hắn ôm mỹ nhân về nhà, người như hắn ắt sẽ không đùa giỡn đâu.”

Nhắc đến chuyện này, Đoan Mộc Tình bỗng nhiên đặc biệt hâm mộ Mộ Dung Thất Thất. Tuy rằng nàng ta vừa bất tài vừa không xinh đẹp, nhưng lại có một vị nam tử tuyệt sắc như vậy khuynh đảo vì nàng ta. Đáng thương cho nàng, tuy rằng là Đoan Mộc gia đại tiểu thư, là người đứng đầu lục cung, là hoàng hậu, nhưng Hoàng thượng cũng đâu hề coi trọng nàng……

Sự ân sủng của đế vương chỉ thoáng qua trong phút chốc, vì thế, nàng phải sinh hạ thái tử mới được! Dưới tay áo, bàn tay Đoan Mộc Tình đã nắm chặt từ lúc nào.

“Tiểu, tiểu thư……” Đang chờ ở ngoài cửa, Tố Nguyệt bỗng nhiên thấy Mộ Dung Thất Thất bị một người nam nhân lôi kéo, nàng xíu chút nữa thì ngã nhào xuống mặt đất. Nam nhân này là ai? Hắn thế nhưng dám động thủ động cước với tiểu thư!

“Buông tay!” Mộ Dung Thất Thất muốn rút tay ra, lại bị đối phương mau chóng nắm chặt lại.

“Không buông!” Liên công tử vẫn hiện lên biểu tình tao nhã như trước, nhưng mà cặp con ngươi yêu diễm kia, lại lóe lên chút xúc cảm mà Mộ Dung Thất Thất không thể đoán được.

“Ngươi muốn chết?!” Trong mắt Mộ Dung Thất Thất hừng hực lửa giận, từ trước tới giờ luôn là nàng làm chủ mọi chuyện, khi nào thì đến phiên hắn khoa tay múa chân, xen vào chuyện của nàng. Mặc kệ này nam nhân là ai, nàng cũng không có hứng thú, nếu hắn vẫn tiếp tục dây dưa, cũng đừng trách nàng không khách khí!

Thấy đôi mắt của Mộ Dung Thất Thất tản ra ánh sáng cuồng dã như báo hổ trong rừng, Liên công tử lại hiện ra biểu tình thưởng thức.

Không hổ là nữ nhân được vương chọn! Có lẽ vương nhìn trúng nàng bởi ngạo khí cùng sự cương quyết bất tuân trong đôi mắt kia? Bất quá, chỉ thế cũng không đủ, không đủ tư cách để trở thành người sánh vai cùng nam nhân kia. Mộ Dung Thất Thất, ta còn muốn nhìn xem ngươi có bản lĩnh gì, có thể khiến cho vương đối với ngươi đặc biệt hơn những kẻ khác –

“Thất Thất, ngươi thật biết cách che giấu–”

Liên công tử khẽ thổi, hơi thể âm ấm phả ra, mơn trớn vành tai Mộ Dung Thất Thất.

“Các ngươi đang làm cái gì!”

Không đợi Mộ Dung Thất Thất phản kích, một âm thanh giận dữ cực độ truyền đến, cùng lúc ấy, bên kia không biết khi nào lại có nhiều thêm vài người xuất hiện, cầm đầu không ai khác chính là Tĩnh vương Long Trạch Cảnh Thiên.

Lúc này, sắc mặt Long Trạch Cảnh Thiên xanh mét, đứng phía sau hắn, còn có Đoan Mộc Hồng Trần, Thượng Quan Vô Kỵ cùng Lí Vân Khanh.

Lí Vân Khanh cùng Thượng Quan Vô Kỵ biết hoàng hậu nương nương truyền chỉ bắt Mộ Dung Thất Thất tìm Liên công tử, chưa kịp lo lắng cho nàng, lại biết được Liên công tử đang ở Đoan Mộc phủ, hai người lại đây, vừa vặn gặp Long Trạch Cảnh Thiên được Đoan Mộc Hồng Trần mời làm khách. Vừa đi đến đây, lại đúng lúc thấy được một màn vừa rồi. Theo góc độ mà bọn họ thấy, là Liên công tử đang hôn Mộ Dung Thất Thất –

“Vương gia, ngươi thấy chứ! Nàng ta chính là Mộ Dung Thất Thất!” Khóe miệng Đoan Mộc Hồng Trần lộ ra một nụ cười châm chọc, Mộ Dung Thất Thất ở nơi đông người lại cực kì thân mật với nam nhân xa lạ, dù chỉ là một nam nhân bình thường khi thấy vợ mình như vậy cũng không thể chịu được, huống chi là Long Trạch Cảnh Thiên.

Thấy bộ dáng của Đoan Mộc Hồng Trần, Lí Vân Khanh liền hiểu rõ, hắn ta hẳn là cố ý mời Long Trạch Cảnh Thiên đến xem màn kịch này. Nhưng mà, nam tử kia đứng bên người Mộ Dung Thất Thất là ai vậy? Liên công tử sao? Một người nổi tiếng hắn, có thể có quan hệ gì với Mộ Dung Thất Thất?

Vấn đề này cũng chính là thắc mắc trong lòng Thượng Quan Vô Kỵ, nhìn thấy Mộ Dung Thất Thất đứng chung một chỗ với nam nhân khác, Thượng Quan Vô Kỵ cảm thấy thực không thoải mái, cảm giác giống như vừa mất đi cái gì đó rất quan trọng.

“Vô liêm sỉ!”

Long Trạch Cảnh Thiên phẫn nộ nhìn chằm chằm một đôi “Cẩu nam nữ” này, tuy rằng hắn chướng mắt Mộ Dung Thất Thất, muốn từ hôn, nhưng ngại đối phương hiện tại chính là vị chính thê của hắn trên danh nghĩa. Nhưng vị hôn thê của mình cùng nam nhân khác dây dưa một chỗ, hơn nữa bị nhiều người nhìn thấy như vậy, điều này khiến cho Long Trạch Cảnh Thiên hết sức mất mặt!

“Thất Thất, hắn đang nói chúng ta đấy!” Liên công tử đem Mộ Dung Thất Thất ôm càng thêm chặt vào trong lòng, đôi mắt đẹp nhìn về phía Long Trạch Cảnh Thiên tỏ ý khiêu khích.

“Hắn chính là vị hôn phu của ngươi sao! Ta thấy, bất quá cũng chỉ có như thế, hắn có chỗ nào so được với vẻ ngọc thụ lâm phong của ta đâu! Thất Thất, không bằng ngươi suy nghĩ một chút xem sao, trực tiếp đá hắn mà theo ta, vậy được không?” Liên công tử nghịch nghịch mái tóc dài của Mộ Dung Thất Thất, quấn quanh ở đầu ngón tay,“Ta cam đoan với ngươi, từ sợi tóc trên đầu ta, đến ngón chân út của ta, đều rất sạch sẽ . Không giống hắn, đã sớm bị son phấn của nữ nhân làm cho ô uế. Nam nhân ghê tởm như vậy rõ ràng không phải là loại người ngươi thích –”

Động tác của Liên công tử “vô tình” khơi mào lửa giận của Long Trạch Cảnh Thiên.

Kệ nàng là cái quái gì, dù chỉ là nữ nhân hắn không cần, nhưng mà trước khi hắn vứt bỏ nàng ta, tuyệt đối không được phép làm chuyện gì có lỗi với hắn. Nếu không, không thể tha thứ!

“Mộ Dung Thất Thất, hôm nay ta mới biết được ngươi thế nhưng lại hạ lưu như vậy!” Long Trạch Cảnh Thiên đã đoán ra được đối phương chính là Quái y Liên công tử, hắn không thể làm mấy của tên kia, cho nên đem cơn tức giận trút lên đầu Mộ Dung Thất Thất,“ Tiện nhân như ngươi có cho ta cũng không thèm!”

“Tốt, có bản lĩnh ngươi liền viết thư từ hôn đi?” Mộ Dung Thất Thất rốt cục hiểu được ý của Liên công tử, nhìn hắn không kiêng nể gì mà khiêu khích Long Trạch Cảnh Thiên, chắc vì muốn phá vỡ hôn sự của nàng mà đến. Đây chính là điều mà Mộ Dung Thất Thất nàng muốn a!

Nghĩ như vậy, Mộ Dung Thất Thất liền ôm lấy cổ Liên công tử, bắt đầu đùa bỡn với hắn, đồng dạng tư thế, nhưng hiện tại đổi lại là nàng tán tỉnh hắn .“ Nếu như ngươi là nam nhân, vậy hãy thành toàn cho chúng ta đi. Là quân tử thì hãy thành toàn cho ước nguyện của ta, thứ không là của ngươi, mãi mãi cũng chẳng thuộc về ngươi đâu! Vương gia, miễn cưỡng sẽ không hạnh phúc, Thất Thất vốn đã có người trong lòng.”

“Bổn vương cưỡng cầu ngươi?! Bổn vương mà muốn cưỡng cầu phế vật ngươi?! Bổn vương, ta, ta……” Long Trạch Cảnh Thiên tức muốn hộc máu, hắn như thế nào liền biến thành kẻ“Hoành đao đoạt ái” trong miệng Mộ Dung Thất Thất, là tiểu nhân phá hoại nhân duyên của người khác? Hắn vốn muốn từ hôn nhưng chưa kịp làm a!

“Hảo! Mộ Dung Thất Thất, có khí phách! Ngươi đừng hối hận! Người đâu, đem giấy bút đến cho bổn vương!”

“Vương gia, ngươi đừng xúc động!” Vừa nghe Long Trạch Cảnh Thiên muốn viết thư từ hôn, Thượng Quan Vô Kỵ lập tức bắt lấy cánh tay hắn,“Từ hôn sẽ gây tổn hại rất lớn đến khuê danh của người con gái! Mong vương gia sẽ nghĩ kĩ lại!”

“Vương gia, hôn sự của các ngươi là do Hoàng Thượng hạ chỉ , nếu như Hoàng Thượng biết Vương gia nói ra lý do từ hôn, chỉ sợ –” Mặt khác, Lí Vân Khanh một bên cũng ngăn cản Long Trạch Cảnh Thiên, muốn hắn ta hãy bình tĩnh. Tuy rằng không biết Mộ Dung Thất Thất vì sao muốn như vậy, nhưng nếu Long Trạch Cảnh Thiên thực sự viết thư từ hôn, chỉ sợ thanh danh của Mộ Dung Thất Thất sẽ hoàn toàn mất hết!

“Liên, ngươi từng nói qua giấc mộng lớn nhất của ngươi chính là để người khác chăm sóc con của mình, xem ra nguyện vọng của ngươi lập tức sẽ được thực hiện.” Mộ Dung Thất Thất lôi kéo cánh tay của Liên công tử, cười khanh khách xoa bụng chính mình,“Kỳ thật ta vẫn cảm thấy họ Long Trạch này rất êm tai!”

Lời nói Mộ Dung Thất Thất làm cho Liên công tử ngẩn ra, sau nhìn đến vẻ giảo hoạt hiện lên trong mắt nàng, hắn lại cười. Nữ tử này quả thực thú vị, thế nhưng dám vứt bỏ trinh tiết mà thế nhân coi trọng.

Chắc hẳn nàng cũng rất muốn huỷ đi cuộc hôn nhân chính trị này, vương chỉ sợ nàng mê luyến Long Trạch Cảnh Thiên, mới lệnh cho hắn đến quấy rối, hiện tại xem ra chỉ là chuyện thừa, mình nàng có thể lo chu toàn hết thảy……

“Ngươi! Mộ Dung Thất Thất, ngươi quả thực vô sỉ đến cực điểm!”

Lý trí vừa mới trở về của Long Trạch Cảnh Thiên thoáng chốc bị đánh tan, lúc này bất luận là như thế nào hắn cũng không thể nhịn được. Nàng chưa gả cho hắn mà đã để hắn đội mũ xanh, nữ nhân như vậy, vô luận như thế nào hắn cũng không muốn thú!

## 14. Chương 21

Chương 21: Thư từ hôn bằng máu

“Ti –” Long Trạch Cảnh Thiên kéo vạt áo xuống, đặt trên bàn thạch, cắn ngón trỏ, trực tiếp dùng đầu ngón tay đang chảy ra máu tươi viết một bức thư đỏ máu >

“Mộ Dung Thất Thất, hôm nay ta liền hưu dâm phụ ngươi! Phụ hoàng có truy cứu hay trách tội, bổn vương sẽ giải thích rõ ràng!”

“Ba –” Mộ Dung Thất Thất vươn tay tiếp lấy > mà Long Trạch Cảnh Thiên quăng tới, đọc lướt qua sau cảm thấy rất hài lòng, đứng lên đưa cho Tố Nguyệt cất kỹ.

Thoát khỏi vòng tay của Liên công tử, Mộ Dung Thất Thất hướng Long Trạch Cảnh Thiên cúi đầu, “Đa tạ Vương gia đã thành toàn! Chúc Vương gia sớm ngày tìm được nữ tử trong lòng, bên nhau trọn đời!”

Lời nói của Mộ Dung Thất Thất khiến cho Long Trạch Cảnh Thiên nhướng mày, chẳng lẽ nàng đã biết chuyện về Độc Tiên Nhi? Nghĩ lại, chuyện này hoàn toàn không có khả năng.

“Hừ! Mộ Dung Thất Thất, tự giải quyết cho tốt!” Rốt cục tìm được lý do hợp lý, hưu phế vật này, khiến cho Long Trạch Cảnh Thiên thần thanh khí sảng, nhất thời cảm thấy toàn thân đều thoải mái hẳn lên. Không có hôn ước, vậy hắn có thể đường đường chính chính đi tìm Độc Tiên Nhi ! Nghĩ đến vị tiên tử ở trong rừng kia, tâm tình Long Trạch Cảnh Thiên liền thư sướng.

Chỉ là, khi quay đầu lại, nhìn thấy nụ cười sáng lạn của Mộ Dung Thất Thất dưới ánh mặt trời, Long Trạch Cảnh Thiên lại có một cảm giác thất bại. Nàng ta thế nhưng lại không muốn có mình, muốn thoát ly cái thân phận “Tĩnh vương phi” mà mọi người đã gắn cho nàng?

Bị một cái phế vật ghét bỏ, ít nhiều cũng tổn thương tới lòng tự trọng của Long Trạch Cảnh Thiên.

“Tĩnh Vương gia đừng lo, ta nhất định sẽ sống thọ trăm tuổi, làm một cái tai họa ngàn năm !”

Lời của Mộ Dung Thất Thất hoàn toàn chọc giận Long Trạch Cảnh Thiên, hắn lúc này phất tay áo xoay người bước đi, để những người khác ở lại phía sau.

“Đáng đời –” Đoan Mộc Hồng Trần bày ra một bộ dáng vui sướng khi người gặp họa, liếc mắt nhìn Mộ Dung Thất Thất một cái, sau đó theo sát phía sau Long Trạch Cảnh Thiên.

“Biểu muội, tội gì mà phải làm vậy.”

Chờ Long Trạch Cảnh Thiên đi rồi, Lí Vân Khanh thở dài. Hắn không phải Long Trạch Cảnh Thiên, tự nhiên sẽ không tin tưởng những lời xằng bậy vừa rồi của Mộ Dung Thất Thất. Nhưng mà không nghĩ tới nàng lại mong muốn được tự do đến như vậy, chẳng lẽ thật sự như những lời nàng ca xướng trong đêm nọ sao?

Bất quá, trong nội tâm, Lí Vân Khanh lại có một tia cao hứng, Mộ Dung Thất Thất đã khôi phục tự do, vậy có nghĩa hắn cũng có cơ hội đi?

“Biểu ca, Long Hổ Lệnh này thật sự có thể yêu cầu ngươi làm bất cứ chuyện gì sao?” Bị Lí Vân Khanh nhìn thấu, điều này cũng chẳng nằm ngoài dự đoán của Mộ Dung Thất Thất, nam tử trí tuệ như vậy làm sao có thể không nhìn thấu chút tiểu xảo của nàng chứ!

Nhìn đến Long Hổ Lệnh trong tay Mộ Dung Thất Thất, biểu tình Lí Vân Khanh trở nên nghiêm túc, “Đương nhiên. Đây là tín vật của Lý gia ta, người giữ Long Hổ Lệnh có thể yêu cầu người trong Lý thị làm bất cứ chuyện gì.”

“Vậy là tốt rồi!” Mộ Dung Thất Thất khẽ chớp mi, chủy thủ nắm trong tay hướng về phía Liên công tử với tốc độ sét đánh không kịp bưng tai .

Mặc dù cảm nhận được nguy hiểm, hơn nữa đã dùng tốc độ trốn tránh nhanh nhất, nhưng bụng chợt xuất hiện cơn đau, còn có y phục thanh sam ôn nhuận đều bị thấm ướt, đủ để Liên công tử biết, Mộ Dung Thất Thất làm hắn bị thương.

“Thất Thất, ngươi muốn mưu sát chồng sao?” Liên công tử cười khổ, mau chóng điểm huyệt cầm máu, lại dùng chút dược đắp lên miệng vết thương, thuận tiện mở bọc băng bó ra. Hắn thế mà lại quên lời vương dặn trước lúc đến đây, cô nàng này cất giấu móng vuốt của báo hổ, nhìn trông dịu ngoan, kì thực không thể chọc được.

“Tà y Tấn Mặc khi nào lại có sở thích làm thế thân mạo danh người khác?”

Mộ Dung Thất Thất lui sang một bên, trong tay cầm chủy thủ mà Thượng Quan Vô Kỵ đưa cho nàng.“Hủy danh tiết của ta, chẳng lẽ ngươi còn muốn không thương tích, thuận lợi mà rời khỏi nơi này sao?”

“Tới –” Mộ Dung Thất Thất tung Long Hổ Lệnh cho Lí Vân Khanh, “Giết hắn!”

Đối với sự nhanh nhẹn của Mộ Dung Thất Thất, Lí Vân Khanh thêm lần nữa được mở mang tầm mắt. Lần đầu tiên là nàng đá Đoan Mộc Y Y xuống hồ, lần thứ hai chính là vừa rồi. Thân hình kia như tia chớp, khiến ngay cả Lí Vân Khanh cũng mặc cảm, nàng thật là một nữ tử tay trói gà không chặt sao?

Cố kiềm chế suy nghĩ, Lí Vân Khanh ra tay tấn công Liên công tử.

Vừa rồi còn bị vẻ tươi cười của Mộ Dung Thất Thất mê hoặc, Tấn Mặc lúc nãy còn nghi ngờ, bây giờ đã hiểu được, Mộ Dung Thất Thất – xứng đáng. Nàng có lẽ đã sớm biết thân phận của hắn, cư nhiên còn lợi dụng hắn diễn trò, bây giờ còn muốn giết hắn!

Quả nhiên, chỉ có nữ nhân cùng tiểu nhân là khó chiều nhất, tiểu nữ nhân giống Mộ Dung Thất Thất lại càng không thể đắc tội.

Thượng Quan Vô Kỵ đứng ở một bên nghe thấy cuộc đối thoại vừa rồi, rốt cục hiểu được nam tử áo lam trước mắt căn bản là không phải Liên công tử, nghĩ đến vừa rồi hắn hồ ngôn loạn ngữ đã huỷ đi “danh dự” của Mộ Dung Thất Thất. Thượng Quan Vô Kỵ cũng nổi giận, nắm chặt hai đấm, hét lớn một tiếng, tấn công Tấn Mặc từ phía sau.

“Mộ Dung Thất Thất, ta tốt xấu cũng giúp ngươi, ngươi như thế nào lại lấy oán trả ơn như vậy?” Tiền hậu giáp kích, mặc dù Tấn Mặc có là cao thủ, cũng vô pháp thoát thân khi Lí Vân Khanh cùng Thượng Quan Vô Kỵ đang ăn ý phối hợp tập kích hắn.

“Tội thứ nhất: mạo danh người khác; tội thứ hai: hủy danh dự của ta; tội thứ ba: bụng dạ khó lường. Tấn Mặc, ngươi không ở Bắc Chu, chạy tới Tây Kì làm cái gì? Dám ngụy trang Liên công tử tiếp cận hoàng hậu nương nương, ngươi nói, chúng ta có phải hay không nên đem trói ngươi lại đưa đến Đại Lý tự để thẩm án nhỉ? Hay là, lần này ngươi tới có cái nhiệm vụ bí mật gì?”

Mộ Dung Thất Thất đứng ở chỗ râm mát, thanh âm thanh lương rơi vào trong tai Tấn Mặc, làm cho hắn một phen lảo đảo, chỉ kém từ trên không ngã xuống đất thôi. Cao thủ! Thật sự là cao thủ! Nàng chẳng những vạch trần thân phận chính mình, lại gán cho mình được nhiều tội như vậy.

Ai cũng đều biết, Quái y Tấn Mặc là thủ hạ đắc lực của Nam Lân vương Bắc Chu- Phượng Thương, hắn xuất hiện ở Tây Kì, lại còn tiếp xúc với hoàng hậu nương nương Tây Kì quốc, khiến cho mọi người cảm thấy trong chuyện này có bí mật không thể cho ai biết, có âm mưu.

Nữ nhân này thật sự rất thích chơi đùa chính trị , hoàn toàn là giết người không thấy máu –

Lời của Mộ Dung Thất Thất khiến Lí Vân Khanh cùng Thượng Quan Vô Kỵ nghe hiểu được, đặc biệt nghĩ đến vị “Quỷ Vương” nơi Bắc Chu- danh xưng của Nam Lân vương Phượng Thương, trong lòng hai người lại chấn động, xuống tay càng nhanh càng tàn nhẫn hơn.

Là tân tú của Tây Kì quốc, Lí Vân Khanh cùng Thượng Quan Vô Kỵ hoàn toàn xứng đáng với danh xưng. Lí Vân Khanh am hiểu tiến công, vũ khí của hắn là một cây Bích Ngọc Tiêu, cộng thêm hắn mặc một thân thanh sam, nhìn qua phiêu diêu như tiên tử.

Thượng Quan Vô Kỵ xuất thân từ võ tướng thế gia, vừa ra tay có thể nhìn thấy hắn nắm chắc tất cả kiến thức cơ bản lẫn nâng cao. Hắn có cặp thiết quyền\* oai phong uy vũ, Mộ Dung Thất Thất hoàn toàn có thể tưởng tượng nếu đôi nắm tay kia dừng trên khuôn mặt “Như hoa như ngọc” của Tấn Mặc sẽ có hiệu quả đến mức nào. (\*nắm tay thép)

Tấn Mặc cảm thấy chính mình chưa bao giờ rơi vào tình huống nào chật vật như hôm nay, trước bị Mộ Dung Thất Thất đánh lén, cái bụng bị một vết thương không nông không sâu, nhưng lại có thể khiến cho hắn đổ không ít máu, hiện tại lại bị hai cao thủ vây công, khiến cho hắn rơi sâu vào thảm cảnh éo le.

## 15. Chương 22

Hơn nữa, Mộ Dung Thất Thất chết tiệt dường như có bôi chút dược trên chủy thủ, Tấn Mặc cảm giác miệng vết thương mỗi lúc một tê thêm, thân thể như mất đi tri giác, động tác trong tay cũng dần dần chậm lại.“Ba”, lưng của Tấn Mặc ăn phải một quyền nặng nề của Thượng Quan Vô Kỵ .

Nữ nhân chết tiệt! Vì tránh để thuốc tê này làm cho mình mất đi thanh tỉnh, Tấn Mặc đã băng bó tốt miệng vết thương, bây giờ máu tươi lại xâm nhiễm đi ra, đau đớn kích thích hắn, khiến cho hắn thanh tỉnh hơn rất nhiều. Tấn Mặc có chút hối hận, hẳn là nên nghe lời của Phượng Thương, đừng có xem thường nữ nhân này ! Nữ nhân có thể được Phượng Thương coi trọng không phải là nữ tử tầm thường –

Ba người đánh nhau trong Đoan Mộc Phủ đã sớm kinh động đến Đoan Mộc Lỗi cùng Đoan Mộc Tình, thời điểm biết được nam tử hôm nay đến chữa bệnh căn bản là không phải Quái y Liên công tử, mà là Tà y Tấn Mặc của Bắc Chu, Đoan Mộc Tình mặt mũi trắng bệch.

Vừa rồi Tấn Mặc đã xem mạch cho nàng, chuyện nàng không thể mang thai – bí mật của một quốc gia chi mẫu, đã bị ngoại nhân biết, đây là chuyện nhục nhã đến cỡ nào! Nhất thời, trong lòng Đoan Mộc Tình dâng lên một cỗ khuất nhục mà trước nay chưa từng có, nàng đã quyết, nam nhân này không thể lưu lại, phải chết!

“Người đâu, bắt tặc nhân của Bắc Chu này cho bản cung, mau xử tử hắn!”

Chương 22: Dục Tử Hoàn

Đoan Mộc Tình ra lệnh một tiếng, cung thủ Đoan Mộc phủ tiến vào bao vây Tấn Mặc, Lí Vân Khanh cùng Thượng Quan Vô Kỵ dùng mắt trao đổi, hai người lắc mình rời khỏi, một rừng vũ tiễn lập tức bắn về phía Tấn Mặc.

Nguy rồi…… Tấn Mặc cười khổ một tiếng.

Hắn hiện tại phi thường hối hận vì không chăm chỉ học võ, tuy rằng võ công của hắn không tệ, nhưng sở trường hắn vẫn là y thuật. Sư phó năm đó đã nói, người ngoài việc phải có tay nghề, càng phải có năng lực tự bảo vệ mình. Khi đó lời này hắn đã không để tâm, hôm nay hiểu được đạo lý này tựa hồ có chút trễ.

Nhìn lại trước mắt, nghìn nghịt mũi tên sáng lạnh, Tấn Mặc vừa vặn nhìn thấy Mộ Dung Thất Thất tránh đứng một bên xem diễn, tư vị trong lòng vừa khổ lại không cam lòng, chẳng lẽ một đời anh hùng của hắn hôm nay sẽ hủy ở trong tay tiểu nữ tử Mộ Dung Thất Thất này? Chẳng lẽ phải bắn tín hiệu cầu cứu sao? Nhưng nếu thế thì người kia đảm bảo sẽ cười hắn đến rụng răng.

“Loảng xoảng –” Đúng lúc này, một thiếc ô màu đen xuất hiện, che trước mặt Tấn Mặc.

“Loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng –” Những mũi tên nhọn đều rơi xuống đất, Tấn Mặc nhìn rõ ràng người mới tới ở trước mắt, trong lòng vui vẻ,

“Cát Tường, Như Ý, các ngươi sao lại đến đây!”

“Vương nói, lấy chỉ số thông minh của tiên sinh, nhất định sẽ không thắng được Vương phi , cho nên để cho chúng ta tới cứu ngươi. Xem ra, vương nói đúng, tiên sinh quả nhiên đại bại !” Hai mắt Cát Tường cong thành hình trăng khuyết, hai bên má có hai cái đồng tiền, nhìn đến bụng Tấn Mặc có màu đỏ, Cát Tường che miệng cười khẽ.

“Nàng còn không phải Vương phi!” Tấn Mặc nghiến răng nghiến lợi nói, nhưng trong lòng cũng không nhịn được mà bội phục, nữ tử kia nhìn như bình thường nhu nhược, nhưng trí tuệ sắc bén của nàng chính là vũ khí cường đại nhất.

“Vương nói nàng là Vương phi, nàng chính là Vương phi. Tiên sinh đừng có mà ấm ức!” Như Ý cùng Cát Tường vốn là một đôi long phượng thai, hai người có dung mạo tương tự, ánh mắt cười rộ lên đều như trăng rằm, điểm duy nhất không giống là Như Ý không có lúm đồng tiền.

Hai người một tả một hữu bảo vệ Tấn Mặc, ba người nhảy qua tường vây, biến mất trước mắt mọi người.

“Đuổi! Mau đuổi theo!”

Đoan Mộc Lỗi cũng gấp đến độ đầu đầy mồ hôi. Tấn Mặc xuất hiện ở Tây Lương, vậy Phượng Thương đâu? Hắn ở đâu a? Hay là hắn cũng đến Tây Kì ? Nhưng chẳng phải mấy tháng nữa mới đến Tứ Quốc Tranh bá sao? Địa điểm được định trong năm nay chính là ở Bắc Chu a? Vì sao bọn họ lại đến Tây Kì? Thế nhưng một chút động tĩnh hắn cũng không dò được!

Sắc mặt Đoan Mộc Tình cũng không được tốt lắm, sau khi ra lệnh cho thuộc hạ truy đuổi Tấn Mặc, nàng triệu một mình Mộ Dung Thất Thất vào trong phòng,“Vì sao lúc nãy ngươi lại không vạch trần thân phận của hắn?” Đoan Mộc Tình lãnh khốc nhìn Mộ Dung Thất Thất.

“Bẩm hoàng hậu nương nương, thần nữ vừa vào cửa đã bị hắn lôi kéo, thần nữ không có biết võ công, không thể đấu với hắn; với lại cũng là bởi vì lúc ấy hoàng hậu nương nương còn đang ngồi tại đó, thần nữ lo lắng hắn đối với nương nương bất lợi, cho nên cũng không có dám vạch trần hắn trong phòng.”

Bộ dáng Mộ Dung Thất Thất không giống nói dối, Đoan Mộc Tình nhớ lại tình cảnh vừa rồi, xác thực Mộ Dung Thất Thất vừa vào cửa đã bị Tấn Mặc giữ chặt, lúc ấy nhìn như là hành động vô cùng thân thiết, nhưng nghĩ lại, thật là có vấn đề. “Vậy ngươi như thế nào biết hắn chính là Tấn Mặc?” Đoan Mộc Tình không phải là người ngốc, tuy rằng đã thông qua một cửa cho Mộ Dung Thất Thất, nhưng trong lòng nàng vẫn còn rất nhiều nghi vấn.

“Nương nương có lẽ còn không biết, kỳ thật nếu xét theo bối phận, Liên công tử chính là tiểu sư đệ của Tấn Mặc. Năm đó thần nữ ở Tĩnh Tâm am, có một đoạn thời gian ở chung cùng Liên công tử, hắn từng nhắc tới vị sư huynh này với thần nữ. Liên công tử là đệ tử cuối cùng của y thánh, bọn họ hai người đều kế thừa sự nghiệp của Y thánh. Nhưng Liên công tử bái sư có chút trễ, khi đó Tấn Mặc đã xuất sư nhiều năm, cho nên Tấn Mặc cũng không biết còn có tiểu sư đệ này tồn tại.”

Nghe Mộ Dung Thất Thất giải thích như vậy, Đoan Mộc Tình đại khái cũng hiểu được nguyên do bên trong. Chính là, chuyện tình hôm nay lại làm cho nàng càng thêm phi thường bối rối. Nếu có thể giết đi Tấn Mặc thì không đáng nói, nhưng mà hiện tại Tấn Mặc lại chạy thoát!

Tuy rằng chuyện mình không thể mang thai từng truyền thổi ra ngoài, nhưng dù sao cũng không ai dám đảm bảo, cho nên không có người nào bàn luận chuyện này trước mặt nàng, phần khác cũng chẳng có ai có gan để hỏi thẳng.

Nếu Tấn Mặc đem chuyện này truyền đi ra ngoài, lấy y thuật của hắn, mọi người nhất định sẽ tin tưởng, đến lúc đó nàng muốn hay không cũng phải mang tiếng là “không thể sinh con”. Nếu như thế thật, các nữ nhân trong hậu cung này sẽ dùng nước miếng mà đè chết nàng, cũng đừng nhắc đến Long Trạch Vũ đối nàng đã không có cảm tình.

Nghĩ như vậy, Đoan Mộc Tình lại hận Mộ Dung Thất Thất. Nếu không phải vì nàng đánh gãy gân tay Đoan Mộc Y Y, Đoan Mộc Tình cũng sẽ không bức nàng tìm Liên công tử, lại càng không để cho Tấn Mặc ở Bắc Chu thừa nước đục thả câu.

Nhận thấy được hận ý của Đoan Mộc Tình, Mộ Dung Thất Thất vội vàng xuất ra một cái hộp nhỏ, hai tay dâng lên.

“Đây là cái gì?” Đoan Mộc Tình không có nhận, chỉ dùng khuôn mặt lạnh như băng nhìn tay Mộ Dung Thất Thất. Không nghĩ tới Mộ Dung Thất Thất có diện mạo bình thường, nhưng có một bàn tay xinh đẹp. Trắng noãn như ngọc, bóng loáng như tơ, không có một chút tỳ vết nào, tựa như được tinh tế khắc ra .

“Bẩm hoàng hậu nương nương, đây là ‘Dục tử hoàn’ Liên công tử nghiên cứu chế tạo. Thần nữ thể chất âm lạnh, là cung hàn, cho nên lúc trước Liên công tử ngoài trừ đưa tặng Tuyết phu hoàn ra, còn tặng cho thần nữ viên Dục tử hoàn này.”

Cung hàn? Không phải lúc nãy Tấn Mặc cũng nói mình như vậy sao? Người cung hàn rất khó mang thai. Tâm tư Đoan Mộc Tình liền lay động, tiếp nhận hòm, mở ra, một viên thuốc đỏ như máu hiện ra ở trước mặt nàng.

“Thần nữ nguyên bản muốn lưu lại cho chính mình sau khi kết hôn sẽ dùng, nhưng là……” Mộ Dung Thất Thất có chút ngưng lại,“ Tĩnh vương mới vừa rồi đã viết thư từ hôn với thần nữ, thần nữ về sau chắc cũng không cần tới. Cho nên mượn hoa hiến phật, dâng tặng cho hoàng hậu, hy vọng hoàng hậu sớm ngày sinh hạ thái tử!”

“Tĩnh vương viết thư từ hôn?” Chuyện này Đoan Mộc Tình đã nghe qua, bất quá vẫn giả bộ bày ra một bộ dáng kinh ngạc,“Hắn sao có thể làm như vậy? Nếu muốn bản cung có thể giúp ngươi khuyên nhủ Tĩnh vương, để hắn thu lại thư từ hôn?”

“Không cần đâu.” Mộ Dung Thất Thất bất đắc dĩ lắc đầu,“Thần nữ tự mình hiểu lấy, là thần nữ không xứng với hắn. Giải trừ hôn ước sớm một chút có thể đối với hai người đều tốt, thần nữ không muốn cản trở tiền đồ của Tĩnh vương.”

Bộ dáng thảm thiết, ảm đạm của Mộ Dung Thất Thất hiện lên trong mắt Đoan Mộc Tình, thế nhưng lại khiến cho tâm địa cứng rắn của nàng nổi lên một tia thương hại.

Chuyện của Mộ Dung Thất Thất nàng cũng nghe nói qua, hơn nữa nàng cũng biết Long Trạch Cảnh Thiên vừa rồi không chút lưu tình nào trước mặt mọi người bày đặt chơi trò “Huyết thư”. Bởi vậy có thể biết được, Long Trạch Cảnh Thiên thấy Mộ Dung Thất Thất chướng mắt đến cỡ nào, nói toạc ra, nàng bất quá cũng là một nữ tử đáng thương!

Dường như thấy cảnh ngộ của nàng ta có chút giống mình, ngữ khí của Đoan Mộc Tình trở nên dịu dàng hẳn,“Hảo hài tử! Ngươi không cần khổ sở, thế giới này sẽ có một người thực sự thuộc về ngươi. Dục tử hoàn này bản cung sẽ nhận lấy, nếu thật sự có hiệu quả, bản cung nhất định sẽ ban thưởng cho ngươi!”

Ban thưởng? Mộ Dung Thất Thất chưa ngu đến mức thật sự tin tưởng lời nói của Đoan Mộc Tình. Tỷ tỷ thân sinh của nàng-Mộ Dung Tuyết Liên, vốn vào cung cùng Đoan Mộc Tình tranh giành phu quân, quan hệ giữa hai người xung khắc như nước với lửa, Đoan Mộc Tình không hại đến nàng đã là may lắm rồi!

Bất quá mặc dù nghĩ trong lòng như vậy, Mộ Dung Thất Thất vẫn phải bày ra một bộ dáng lo lắng bất an,“Vì nương nương mà cố hết sức mình là chuyện mà thần nữ phải làm, nương nương nói như vậy thật khiến thần nữ ngượng ngùng. Thần nữ chúc nương nương sớm ngày sinh hạ thái tử cho Tây Kì ta!”

## 16. Chương 23

Chương 23: Như thế nào mới là vong ân phụ nghĩa ?

Mộ Dung Thất Thất khiêm thuận\* khiến cho Đoan Mộc Tình cảm thấy thật khoái hoạt, đặc biệt một câu “thái tử” cuối cùng kia càng khiến cho Đoan Mộc Tình thêm thoải mái trong lòng, nàng vuốt ve bụng mình, giống như có thể lập tức hoài thai một nam hài, hơn nữa khi sinh hạ hắn có thể kế thừa hoàng vị. (\*khiêm tốn+ nhún nhường)

“Khi bổn cung sinh hạ thái tử, người đầu tiên ta ban thưởng sẽ là ngươi!”

Đoan Mộc Tình trở lại Thanh Loan cung, vừa ngồi xuống, không bao lâu Long Trạch Vũ lại tới đây .

Nhìn Long Trạch Vũ đến, Đoan Mộc Tình cảm thấy thực kinh ngạc, chẳng lẽ nhanh như vậy hắn đã biết chuyện về Tấn Mặc? Nàng còn chưa tìm ra cách để giải thích về chuyện của Tấn Mặc đâu! Hoàng Thượng vốn cũng đã không hề yêu thích mình, nếu hắn lấy chuyện này làm cái cớ phán Đoan Mộc gia tội cấu kết Bắc Chu, vậy phải làm như thế nào cho phải?

Chỉ trong, những suy nghĩ rối loạn của Đoan Mộc Tình vòng một vòng lại một vòng, trong lòng bàn tay cũng bởi vì khẩn trương mà trở nên ướt át.

“Hoàng hậu, trẫm hôm nay đến có một việc muốn nói với ngươi.” Chuyện mà Đoan Mộc Tình tưởng tượng cũng không có phát sinh, ngược Long Trạch Vũ lại dùng thái độ bình thường ngồi bên người nàng, đem tay nàng đặt vào lòng bàn tay của mình.

Động tác vô cùng thân thiết như vậy, khiến cho Đoan Mộc Tình sửng sốt. Đã bao nhiêu lâu rồi hắn mới thân thiết như vậy với nàng? Một năm, ba năm, hay là năm năm? Chính Đoan Mộc Tình cũng không nhớ rõ.

Long Trạch Vũ cũng không có nhận thấy được sự khác thường của Đoan Mộc Tình, hắn chỉ biết nghĩ đến chuyện khiến hắn phẫn nộ ,“Hôm nay trẫm nhận được cầu hôn thư của Bắc Chu, Hoàn Nhan Liệt muốn trẫm đem công chúa gả qua đó! Ngươi cũng biết, thực lực của nước ta căn bản không thể chống lại Bắc Chu!”

“Hoàn Nhan Liệt?” Không phải chuyện là chuyện mà mình suy đoán, Đoan Mộc Tình nhất thời cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, nhưng lại nghĩ đến công chúa hoàng thất duy nhất đủ tuổi kết hôn, kia không phải nữ nhi thân sinh Long Trạch Vũ Nhi của mình sao, tâm tình của Đoan Mộc Tình lại lần nữa khẩn trương.

Nhìn đến nam nhân trước mắt này đã làm bạn với mình hơn mười năm, khẽ chau mày, Đoan Mộc Tình thật cẩn thận mở miệng,“Hoàng Thượng, người không phải muốn đem Vũ Nhi gả đi chứ? Nhưng mà so về tuổi tác, Hoàn Nhan Liệt có thể làm phụ thân nàng a!”

“Hoàng hậu, không phải như thế.” Long Trạch Vũ đem Đoan Mộc Tình ôm vào trong ngực, cằm tựa vào vai Đoan Mộc Tình, thanh âm cũng trở nên khổ sở,“Hoàn Nhan Liệt muốn thay Nam Lân vương Phượng Thương cầu thân! Nghe nói Phượng Thương thân mình không tốt, Hoàn Nhan Liệt muốn cho công chúa thành thân, cấp cho Phượng Thương để xung hỉ……”

“Không!” Nghe được từ Nam Lân vương Phượng Thương này, tâm Đoan Mộc Tình lập tức xoắn thành một đoàn.

Gắn kết lại hết thảy mọi chuyện, Đoan Mộc Tình rốt cuộc cẩn thận suy nghĩ xem vì sao hôm nay Tấn Mặc lại lớn mật giả mạo như vậy mà đi gặp nàng, chẳng lẽ là thay chủ tử của mình nhìn xem nhạc mẫu tương lai? Thì ra là thế! Thì ra là thế a!

“Hoàng Thượng, không được a! Thiên hạ này không người nào không biết Nam Lân vương tính cách bạo lệ, đã khắc chết tám vị phu nhân trước. Nay Hoàn Nhan Liệt muốn chúng ta đem Vũ Nhi gả đi, kia không phải đem nàng đẩy xuống hố lửa sao!”

Nghĩ đến những lời đồn về Phượng Thương, Đoan Mộc Tình không khỏi rùng mình một cái. Thị huyết, lãnh khốc, vô tình…… Để cho nữ nhi của nàng gả cho một người ma quỷ như vậy, nàng có chết cũng không đáp ứng!

Phản ứng của Đoan Mộc Tình không ngoài dự kiến của Long Trạch Vũ, nhưng là hắn không còn biện pháp nào khác a! Bắc Chu binh hùng tướng mạnh, Nam Lân vương Phượng Thương lại dụng binh như thần, nếu không đáp ứng, vạn nhất chọc giận Bắc Chu, đến lúc đó bọn họ huy binh chinh phục nam, hậu quả thực là không tưởng!

“Hoàng hậu, trẫm cũng không muốn như vậy. Năm đó một trận Nhạn Đãng sơn đã khiến bốn mươi vạn nam đinh tinh tráng của Tây Kỳ thua thảm bại, tuy rằng qua mười lăm năm, nhưng quốc lực vừa mới được khôi phục, chúng ta không có năng lực chống lại cường đại Bắc Chu a –”

Lần đầu tiên Long Trạch Vũ có cảm giác thất bại, hắn không đủ tư cách để làm một vị phụ thân, rõ ràng biết đó là bẫy rập, là hố lửa, nhưng hắn vẫn là không thể không đẩy nữ nhi thân sinh của mình xuống đó, bởi vì hắn vô năng, không thể nói “Không” đối với yêu cầu của Hoàn Nhan Liệt.

“Hoàng hậu, trẫm thực xin lỗi ngươi, thực xin lỗi Vũ Nhi –”

“Không muốn!” Một thân ảnh màu vàng nhạt xông vào,“Phụ hoàng, mẫu hậu, nữ nhi không muốn gả cho Quỷ Vương! Không muốn gả cho hắn!”

“Vũ Nhi……” Nhìn thấy nữ nhi bộ dáng tràn đầy nước mắt của nữ nhi, trong lòng Đoan Mộc Tình đau đến không chịu nổi, lập tức giãy ra khỏi cái ôm của Long Trạch Vũ, đem Long Trạch Vũ Nhi ôm vào trong ngực,“Vũ Nhi, mẫu hậu sẽ không để ngươi gả cho hắn ! Sẽ không để ngươi gả cho hắn xung hỉ !”

“Hồ đồ!” Nghe được “lời vô vị” của Đoan Mộc Tình, Long Trạch Vũ mở miệng răn dạy,“Chẳng lẽ ngươi vì Vũ Nhi, không để ý tới an nguy của dân chúng Tây Kì quốc sao!”

“Phụ hoàng, vì sao cứ phải khư khư là nữ nhi?” Nghe xong lời Long Trạch Vũ nói, Long Trạch Vũ Nhi từ từ đứng lên.

“Phụ hoàng có thể sắc phong chi nữ của các đại thần làm công chúa, để cho nàng thay thế Vũ Nhi a! Trước kia không phải cũng có trường hợp như vậy sao? Vì sao không để nữ nhi của các đại thần gả đi! Bắc Chu chỉ nói là công chúa, cũng không có nói là công chúa mang huyết thống của hoàng thất a!” Một câu của Long Trạch Vũ Nhi, làm cho Long Trạch Vũ đang lâm vào khốn cảnh lập tức tươi tỉnh hẳn lên,“Đúng vậy! Có thể như thế! Trẫm như thế nào lại quên a! Là trẫm sơ xuất !”

Long Trạch Vũ nói như vậy, Đoan Mộc Tình lập tức nhận thấy được đây là một cơ hội lớn, phải rèn sắt khi còn nóng, củng cố ý nghĩ của hắn.

“Rốt cuộc để cho ai làm công chúa a?” Long Trạch Vũ tự hỏi mình vấn đề này, Đoan Mộc Tình cũng như vậy. Ngoại trừ tìm ở tứ đại thế gia còn có vương công quý tộc gia, muốn tìm chọn một người thích hợp, thật đúng là không dễ dàng.

Đột nhiên, trong đầu Đoan Mộc Tình hiện lên một bóng người, Mộ Dung Thất Thất, tâm tư suy nghĩ một hồi lâu, rốt cục Đoan Mộc Tình hạ quyết định đem Mộ Dung Thất Thất đi làm “Kẻ chết thay”.

“Hoàng Thượng, trong lòng nô tì nghĩ có một người thích hợp.”

Đoan Mộc Tình vẫy tay đối Long Trạch Vũ Nhi bảo nàng đi xuống, chính mình đi tới bên người Long Trạch Vũ, đem chuyện đã xảy ra hôm nay ở Đoan Mộc phủ nói một lần, bất quá che giấu chuyện Mộ Dung Thất Thất tặng cho nàng Dục Tử Hoàn.

“Cảnh Thiên viết [Thư từ hôn]?”

Nghe tới chuyện Long Trạch Cảnh Thiên hưu Mộ Dung Thất Thất, Long Trạch Vũ có chút kinh ngạc, kinh ngạc rất nhiều, nhưng hắn lại không muốn tìm hiểu nguyên nhân của phương diện này. Con của mình, hắn vẫn là hiểu nhất, hắn ta tâm cao khí ngạo như vậy, làm sao có thể thú một cái thê tử là phế vật về!

“Hưu cũng tốt! Bất quá, tựa hồ thanh danh Mộ Dung Thất Thất không tốt lắm, nếu để cho nàng gả đi, trẫm sẽ lo lắng bên kia không đáp ứng –”

“Hoàng Thượng, cùng lắm thì chúng ta cấp cho nàng nhiều của hồi môn. Núi cao đường xa, chờ chuyện tình bên này rơi vào tai Bắc Chu, nàng đã sớm gả đi rồi, có thể sống qua đêm tân hôn hay không mới là vấn đề chính a!”

Đoan Mộc Tình chủ động kéo Long Trạch Vũ, thanh âm cũng dị thường ôn nhu. Tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, nhưng mà trong lòng Đoan Mộc Tình lại có ý nghĩ khác.

Nàng ước gì tiếng xấu Mộ Dung Thất Thất lan xa, làm cho Phượng Thương sớm một chút biết nàng là một hưu phụ. Đến lúc Bắc Chu truy cứu, nàng có thể quang minh chính đại nói bị Mộ Dung gia lừa gạt, đến lúc đó xem Long Trạch Vũ còn có thể che chở Mộ Dung gia được nữa không! Mộ Dung gia suy tàn, nàng thật muốn nhìn xem thử tiện nhân Mộ Dung Tuyết Liên kia còn diễu võ dương oai như thế nào ở trong cung!

Nghe Đoan Mộc Tình nói như vậy, tâm tình Long Trạch Vũ tốt lên, vừa rồi hắn vẫn cho đây là vấn đề khó giải quyết, hiện tại hóa ra mọi chuyện lại dễ dàng như vậy, Long Trạch Vũ đã hoàn toàn tiếp nhận đề nghị của Đoan Mộc Tình.“Tình nhi, ngươi thật sự là hoàng hậu tốt của trẫm a! Tối hôm nay trẫm sẽ nghỉ ngơi ở nơi này !”

## 17. Chương 24

Chương 24: Phiền toái tìm tới cửa

Theo một mức độ nào đó, hành vi của Long Trạch Vũ được cho là trái ngược với nhân tình thông thường.

Vừa nghe Long Trạch Vũ muốn ở lại Thanh Loan cung hôm nay, tâm tình Đoan Mộc Tình lập tức vui vẻ hẳn lên. Cơ hội nàng được ân sủng không nhiều lắm, phải nắm chặt cơ hội lần này! Đúng! Nhất định phải ăn Dục Tử Hoàn vào! Cố gắng tạo người! (Syl: sinh em bé mà cứ như chế tạo robot ấy =.=)

Qua giờ ngọ, toàn bộ trong kinh thành đều loan truyền tin Tam tiểu thư Mộ Dung phủ bị Long Trạch Cảnh Thiên hưu. Còn chưa gả, Long Trạch Cảnh Thiên đã viết [ Thư từ hôn ], hơn nữa còn là Tĩnh vương gia dùng máu viết thành , Mộ Dung Thất Thất lại trở thành thành “Nhân vật phong vân của năm”.

“Tiểu thư, truyện viết về việc người bị hưu, hiện tại bán hết sạch, chỉ còn có mười bản –”

Trong Thúy trúc viên, cái miệng nhỏ nhắn của Tô Mi vẫn liếng thoắt không ngừng.

“Giả thiết được nhiều người tin nhất là, người cùng tình lang là Liên công tử có đứa nhỏ hai tuổi, các ngươi vụng trộm hẹn hò ở Đoan Mộc phủ, kết quả bị Tĩnh vương bắt gian tại giường, hắn tức giận đến mức phun một ngụm huyết ở trên tường, cuối cùng phẫn hận không thôi, dùng máu tươi có chứa lệ của chính mình viết xuống huyết thư.”

“Phốc –” Mộ Dung Thất Thất đang ăn dưa hấu, liền phun một ngụm lên mặt Tô Mi. Tinh tinh điểm điểm, có vài hạt màu đen.

“Khụ khụ, Tô Mi, thực xin lỗi a!” Mộ Dung Thất Thất cười cười lau mặt cho Tô Mi,“Ta thật sự là không nghĩ tới sẽ gây ra tiếng vang lớn như vậy. Nay ta coi như là danh chấn kinh thành……”

Tin tức bay tới Lan Hương viện, mẫu tử Lưu Yên Chi cùng Mộ Dung Thanh Liên mừng rỡ không thôi,“Thanh nhi, hiện tại thanh danh Nhị tiểu thư đã bị hủy, nay Tam tiểu thư cũng bị hủy, tiểu thư quý giá nhất trong tướng phủ chúng ta hiện chính là ngươi ! Ngươi cần phải hảo hảo, hăng hái tranh giành, về sau câu một con rùa vàng về a!”

“Nương –” Mộ Dung Thanh Liên thẹn thùng dậm chân, hai gò má ửng đỏ,“Nữ nhi còn nhỏ!”

“Cái gì còn nhỏ a, cuối năm ngươi liền mười lăm tuổi, có thể lập gia đình rôig!” Lưu Yên Chi ôm nữ nhi bảo bối, cẩn thận đánh giá, càng xem càng cảm thấy bảo bối nhà mình là xinh đẹp nhất.

“Thanh niên tuấn tài ai cũng thích ngươi, nhưng nữ nhi của ta nhất định phải gả cho nhân trung chi long mới được! Long Trạch Cảnh Thiên là cái gì, có thể lên làm thái tử được hay không vẫn là vấn đề. Nương nói với ngươi, ngươi mến mở rộng tầm mắt, không cần nhìn chằm chằm nam nhân Tây Kì quốc. Tứ quốc tranh tài, cấ vương công quý tộc hoàng tử đều tụ hội, chỉ cần ngươi tham gia tứ quốc tranh tài, nhất định sẽ tìm được lang quân như ý. Thanh nhi, ngươi có hiểu không?”

“Ân!” Mộ Dung Thanh Liên biết ý nghĩ của Lưu Yên Chi, trong tứ quốc Tây Kì quốc nhỏ nhất, nàng cũng sẽ không giống Mộ Dung Tuyết Liên như vậy tầm mắt nhỏ hẹp, chỉ mong làm Hoàng quý phi Tây Kì quốc là đã thỏa mãn.

Mẫu tử ở Lan hương viện vì tương lai tốt đẹp của Mộ Dung Thanh Liên mà mơ mộng.

Tại Ngẫu Hương viện, Mộ Dung Tâm Liên mang Phỉ Thúy theo, hùng hổ tiến đến Thúy trúc viên.

Mấy ngày nay “Tĩnh dưỡng”, Mộ Dung Tâm Liên hảo hảo đem chuyện phát sinh ở cái đêm ngắm trăng ở ngọn tiểu đình giữa hồ suy nghĩ tỉ mỉ một lần, hơn nữa còn có chuyện của Phỉ Thúy cùng với Mộ Dung Thất Thất, rồi sau đó là“Trận chiến” giữa nàng và Mộ Dung Thanh Liên với cái âm thanh quỷ dị kia, nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng Mộ Dung Tâm Liên đem nguyên nhân vấn đề đổ hết lên trên người Mộ Dung Thất Thất.

Nhất định là cái phế vật kia giở trò quỷ! Tuy rằng sau này, Mộ Dung Thất Thất vẫn giữ bộ bộ dáng khúm núm, nhưng mà những chuyện cùng nàng có liên quan đều bị lệch hướng khỏi kế hoạch nguyên bản. Năm năm nay nhất định đã xảy ra sự tình gì, phế vật này thế nhưng bỗng trở nên thông minh.

Mộ Dung Tâm Liên vốn sớm nghĩ muốn tìm Mộ Dung Thất Thất gây phiền toái, nhưng ngại thân phận “Tĩnh vương phi” của Mộ Dung Thất Thất, với lại sau chuyện của Trịnh Mẫn cùng giai đoạn mẫn cảm vừa qua, nàng không muốn tự mình chuốc thêm rắc rối.

Nhưng mà nay, Mộ Dung Thất Thất chưa gả đã bị chồng ruồng bỏ, cho dù Mộ Dung Tâm Liên giết chết Mộ Dung Thất Thất, Mộ Dung Thái cũng sẽ không có dị nghị gì. Dù sao, một nữ nhi có dung mạo tuyệt sắc so với một cái phế vật bị chồng hưu thì vẫn có giá trị hơn!

“Mộ Dung Thất Thất, ngươi lăn ra đây cho ta!”

Mộ Dung Tâm Liên vừa mới tiến vào Thúy trúc viên, bảo Phỉ Thúy đứng ở đại môn. Nàng đã sớm đi hỏi thăm, lúc này Mộ Dung Thái cũng không có ở trong phủ, buổi chiều đã bị Hoàng Thượng tuyên vào hoàng cung. Chắc là trong cung đã biết chuyện gièm pha của Mộ Dung Thất Thất ấy mà!

Hiện tại Mộ Dung Thái khẳng định đối Mộ Dung Thất Thất hận nghiến răng nghiến lợi, hắn là người sĩ diện như vậy, có một nữ nhi không ra gì như vậy, chắc có lẽ rất khao khát muốn bóp chết nàng . Đổi lại mà nói, vô luận hôm nay nàng đối với Mộ Dung Thất Thất như thế nào, Mộ Dung Thái cũng sẽ không phản đối .

“Chó dại ở đâu đến a!” Một tiếng nói lười biếng rơi vào tai Mộ Dung Tâm Liên, tìm nửa ngày cũng không nhìn thấy người, cuối cùng Mộ Dung Tâm Liên ngẩng đầu, mới nhìn thấy Mộ Dung Thất Thất nằm trên nóc nhà phơi nắng.

Một mái tóc đen dài để xõa trên ngực, Mộ Dung Thất Thất một tay dựa vào gối đầu, một bàn tay khác cầm quạt lông huơ huơ, Tô Mi bên người dùng muỗng nhỏ uy nàng ăn kem mật đào tươi, mặt khác Tố Nguyệt một bên lại cầm một cái ô mỏng, che nắng cho Mộ Dung Thất Thất.

Lại nhìn Mộ Dung Thất Thất, hoàn toàn là một bộ dáng nhàn nhã tự đắc, không nhìn ra được nửa phần khổ sở.

“A, nhị tỷ tỷ, nguyên lai là ngươi đến rồi a! Ánh mắt muội thật sự là không tốt, nên nhìn lầm rồi! Thật xin lỗi !” Mộ Dung Thất Thất miệng nói “Xin lỗi”, nhưng trên mặt lại không có một chút cảm giác hối tội, tính nhát gan trong ngày thường một chút cũng không thấy, Mộ Dung Tâm Liên một trận kinh ngạc. Hay là, đây mới là bộ dáng nàng vốn có? Trước đây khiêm tốn cùng kính cẩn nghe theo toàn bộ đều là giả vờ?

“Mộ Dung Thất Thất, chuyện của nương ta có phải hay không cùng ngươi có liên quan?”

Nghĩ như vậy, Mộ Dung Tâm Liên càng thêm khẳng định Trịnh Mẫn chính là bị Mộ Dung Thất Thất hại Hình ảnh mẫu thân chết thảm lại hiện ra trước mắt Mộ Dung Tâm Liên, nàng nắm chặt roi, ánh mắt hung tợn nhìn chằm chằm Mộ Dung Thất Thất.

Đối với lời chất vấn của Mộ Dung Tâm Liên, Mộ Dung Thất Thất tựa hồ như không nghe được, ngược lại cầm lấy cái chén, hút một ngụm kem mật đào tươi rất lớn,“Tô Mi, tay nghề của ngươi càng ngày càng tốt a! Lần sau lấy nho làm kem tươi nha! Ta thích ngọt !”

“Dạ, tiểu thư!” Tô Mi cố nén cười, tiếp nhận quạt lông trong tay Mộ Dung Thất Thất, nhẹ nhàng quạt mát cho tiểu thư.

“Tiện nhân!”

Bị Mộ Dung Thất Thất lờ đi, Mộ Dung Tâm Liên tức giận không thôi, hai chân nhẹ điểm, nhảy lên trên nóc nhà,“Ngươi còn nghĩ rằng mình còn là Tĩnh vương phi sao? Ngươi đã bị hưu, là kẻ bị chồng ruồng bỏ nổi tiếng khắp kinh thành!”

“Tiếp đó thì sao –” Mộ Dung Thất Thất ngẩng đầu, híp mắt, đáy mắt trong trẻo một mảnh, tựa hồ cũng không vì này chuyện này mà khổ sở.

Nàng vì sao không xấu hổ và giận dữ? Chuyện như vậy, bị người ta nói thành như vậy, nàng không phải nên khóc rống rơi nước mắt, không phải là nên đi tìm cái chết sao? Vì sao nàng còn thích ý như vậy, còn bình tĩnh như vậy? Thật khiến Mộ Dung Tâm Liên cảm thấy khó hiểu.

Bất quá, thời điểm nghĩ đến từ “tìm cái chết” này, Mộ Dung Tâm Liên bỗng nhiên nghĩ ra một cái ý tưởng. Đúng vậy! Nếu nàng trực tiếp giết Mộ Dung Thất Thất, sau đó tuyên bố với bên ngoài là Mộ Dung Thất Thất xấu hổ và giận dữ không chịu nổi, tự tử mà chết, như vậy sẽ không có người hoài nghi điểm này.

Ánh mắt ác độc của Mộ Dung Tâm Liên đã bán đứng ý nghĩ trong nội tâm nàng, Mộ Dung Thất Thất cười cười, làm bộ như không biết.

Tô Nguyệt đã báo cáo nhất thanh nhị sở những việc làm gần đây của Mộ Dung Tâm Liên, bất quá chỉ có chút võ công mèo cào, nhưng tâm địa lại độc như rắn rết, Mộ Dung Thất Thất một chút cũng không lo lắng chuyện nàng ta dám làm với mình.

Luận võ công, Mộ Dung Tâm Liên không bằng một cái ngón út của nàng, xét về độ tàn nhẫn, trên thế giới này còn có ai có thể hợp với hai từ này hơn Độc Tiên Nhi nàng đây –

Chương 24: Phiền toái tìm tới cửa

Theo một mức độ nào đó, hành vi của Long Trạch Vũ được cho là trái ngược với nhân tình thông thường.

Vừa nghe Long Trạch Vũ muốn ở lại Thanh Loan cung hôm nay, tâm tình Đoan Mộc Tình lập tức vui vẻ hẳn lên. Cơ hội nàng được ân sủng không nhiều lắm, phải nắm chặt cơ hội lần này! Đúng! Nhất định phải ăn Dục Tử Hoàn vào! Cố gắng tạo người! (Syl: sinh em bé mà cứ như chế tạo robot ấy =.=)

Qua giờ ngọ, toàn bộ trong kinh thành đều loan truyền tin Tam tiểu thư Mộ Dung phủ bị Long Trạch Cảnh Thiên hưu. Còn chưa gả, Long Trạch Cảnh Thiên đã viết [ Thư từ hôn ], hơn nữa còn là Tĩnh vương gia dùng máu viết thành , Mộ Dung Thất Thất lại trở thành thành “Nhân vật phong vân của năm”.

“Tiểu thư, truyện viết về việc người bị hưu, hiện tại bán hết sạch, chỉ còn có mười bản –”

Trong Thúy trúc viên, cái miệng nhỏ nhắn của Tô Mi vẫn liếng thoắt không ngừng.

“Giả thiết được nhiều người tin nhất là, người cùng tình lang là Liên công tử có đứa nhỏ hai tuổi, các ngươi vụng trộm hẹn hò ở Đoan Mộc phủ, kết quả bị Tĩnh vương bắt gian tại giường, hắn tức giận đến mức phun một ngụm huyết ở trên tường, cuối cùng phẫn hận không thôi, dùng máu tươi có chứa lệ của chính mình viết xuống huyết thư.”

“Phốc –” Mộ Dung Thất Thất đang ăn dưa hấu, liền phun một ngụm lên mặt Tô Mi. Tinh tinh điểm điểm, có vài hạt màu đen.

“Khụ khụ, Tô Mi, thực xin lỗi a!” Mộ Dung Thất Thất cười cười lau mặt cho Tô Mi,“Ta thật sự là không nghĩ tới sẽ gây ra tiếng vang lớn như vậy. Nay ta coi như là danh chấn kinh thành……”

Tin tức bay tới Lan Hương viện, mẫu tử Lưu Yên Chi cùng Mộ Dung Thanh Liên mừng rỡ không thôi,“Thanh nhi, hiện tại thanh danh Nhị tiểu thư đã bị hủy, nay Tam tiểu thư cũng bị hủy, tiểu thư quý giá nhất trong tướng phủ chúng ta hiện chính là ngươi ! Ngươi cần phải hảo hảo, hăng hái tranh giành, về sau câu một con rùa vàng về a!”

“Nương –” Mộ Dung Thanh Liên thẹn thùng dậm chân, hai gò má ửng đỏ,“Nữ nhi còn nhỏ!”

“Cái gì còn nhỏ a, cuối năm ngươi liền mười lăm tuổi, có thể lập gia đình rôig!” Lưu Yên Chi ôm nữ nhi bảo bối, cẩn thận đánh giá, càng xem càng cảm thấy bảo bối nhà mình là xinh đẹp nhất.

“Thanh niên tuấn tài ai cũng thích ngươi, nhưng nữ nhi của ta nhất định phải gả cho nhân trung chi long mới được! Long Trạch Cảnh Thiên là cái gì, có thể lên làm thái tử được hay không vẫn là vấn đề. Nương nói với ngươi, ngươi mến mở rộng tầm mắt, không cần nhìn chằm chằm nam nhân Tây Kì quốc. Tứ quốc tranh tài, cấ vương công quý tộc hoàng tử đều tụ hội, chỉ cần ngươi tham gia tứ quốc tranh tài, nhất định sẽ tìm được lang quân như ý. Thanh nhi, ngươi có hiểu không?”

“Ân!” Mộ Dung Thanh Liên biết ý nghĩ của Lưu Yên Chi, trong tứ quốc Tây Kì quốc nhỏ nhất, nàng cũng sẽ không giống Mộ Dung Tuyết Liên như vậy tầm mắt nhỏ hẹp, chỉ mong làm Hoàng quý phi Tây Kì quốc là đã thỏa mãn.

Mẫu tử ở Lan hương viện vì tương lai tốt đẹp của Mộ Dung Thanh Liên mà mơ mộng.

Tại Ngẫu Hương viện, Mộ Dung Tâm Liên mang Phỉ Thúy theo, hùng hổ tiến đến Thúy trúc viên.

Mấy ngày nay “Tĩnh dưỡng”, Mộ Dung Tâm Liên hảo hảo đem chuyện phát sinh ở cái đêm ngắm trăng ở ngọn tiểu đình giữa hồ suy nghĩ tỉ mỉ một lần, hơn nữa còn có chuyện của Phỉ Thúy cùng với Mộ Dung Thất Thất, rồi sau đó là“Trận chiến” giữa nàng và Mộ Dung Thanh Liên với cái âm thanh quỷ dị kia, nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng Mộ Dung Tâm Liên đem nguyên nhân vấn đề đổ hết lên trên người Mộ Dung Thất Thất. Nhất định là cái phế vật kia giở trò quỷ! Tuy rằng sau này, Mộ Dung Thất Thất vẫn giữ bộ bộ dáng khúm núm, nhưng mà những chuyện cùng nàng có liên quan đều bị lệch hướng khỏi kế hoạch nguyên bản. Năm năm nay nhất định đã xảy ra sự tình gì, phế vật này thế nhưng bỗng trở nên thông minh.

Mộ Dung Tâm Liên vốn sớm nghĩ muốn tìm Mộ Dung Thất Thất gây phiền toái, nhưng ngại thân phận “Tĩnh vương phi” của Mộ Dung Thất Thất, với lại sau chuyện của Trịnh Mẫn cùng giai đoạn mẫn cảm vừa qua, nàng không muốn tự mình chuốc thêm rắc rối.

Nhưng mà nay, Mộ Dung Thất Thất chưa gả đã bị chồng ruồng bỏ, cho dù Mộ Dung Tâm Liên giết chết Mộ Dung Thất Thất, Mộ Dung Thái cũng sẽ không có dị nghị gì. Dù sao, một nữ nhi có dung mạo tuyệt sắc so với một cái phế vật bị chồng hưu thì vẫn có giá trị hơn!

“Mộ Dung Thất Thất, ngươi lăn ra đây cho ta!”

Mộ Dung Tâm Liên vừa mới tiến vào Thúy trúc viên, bảo Phỉ Thúy đứng ở đại môn. Nàng đã sớm đi hỏi thăm, lúc này Mộ Dung Thái cũng không có ở trong phủ, buổi chiều đã bị Hoàng Thượng tuyên vào hoàng cung. Chắc là trong cung đã biết chuyện gièm pha của Mộ Dung Thất Thất ấy mà!

Hiện tại Mộ Dung Thái khẳng định đối Mộ Dung Thất Thất hận nghiến răng nghiến lợi, hắn là người sĩ diện như vậy, có một nữ nhi không ra gì như vậy, chắc có lẽ rất khao khát muốn bóp chết nàng . Đổi lại mà nói, vô luận hôm nay nàng đối với Mộ Dung Thất Thất như thế nào, Mộ Dung Thái cũng sẽ không phản đối .

“Chó dại ở đâu đến a!” Một tiếng nói lười biếng rơi vào tai Mộ Dung Tâm Liên, tìm nửa ngày cũng không nhìn thấy người, cuối cùng Mộ Dung Tâm Liên ngẩng đầu, mới nhìn thấy Mộ Dung Thất Thất nằm trên nóc nhà phơi nắng.

Một mái tóc đen dài để xõa trên ngực, Mộ Dung Thất Thất một tay dựa vào gối đầu, một bàn tay khác cầm quạt lông huơ huơ, Tô Mi bên người dùng muỗng nhỏ uy nàng ăn kem mật đào tươi, mặt khác Tố Nguyệt một bên lại cầm một cái ô mỏng, che nắng cho Mộ Dung Thất Thất.

Lại nhìn Mộ Dung Thất Thất, hoàn toàn là một bộ dáng nhàn nhã tự đắc, không nhìn ra được nửa phần khổ sở.

“A, nhị tỷ tỷ, nguyên lai là ngươi đến rồi a! Ánh mắt muội thật sự là không tốt, nên nhìn lầm rồi! Thật xin lỗi !”

Mộ Dung Thất Thất miệng nói “Xin lỗi”, nhưng trên mặt lại không có một chút cảm giác hối tội, tính nhát gan trong ngày thường một chút cũng không thấy, Mộ Dung Tâm Liên một trận kinh ngạc. Hay là, đây mới là bộ dáng nàng vốn có? Trước đây khiêm tốn cùng kính cẩn nghe theo toàn bộ đều là giả vờ?

“Mộ Dung Thất Thất, chuyện của nương ta có phải hay không cùng ngươi có liên quan?”

Nghĩ như vậy, Mộ Dung Tâm Liên càng thêm khẳng định Trịnh Mẫn chính là bị Mộ Dung Thất Thất hại Hình ảnh mẫu thân chết thảm lại hiện ra trước mắt Mộ Dung Tâm Liên, nàng nắm chặt roi, ánh mắt hung tợn nhìn chằm chằm Mộ Dung Thất Thất.

Đối với lời chất vấn của Mộ Dung Tâm Liên, Mộ Dung Thất Thất tựa hồ như không nghe được, ngược lại cầm lấy cái chén, hút một ngụm kem mật đào tươi rất lớn,“Tô Mi, tay nghề của ngươi càng ngày càng tốt a! Lần sau lấy nho làm kem tươi nha! Ta thích ngọt !”

“Dạ, tiểu thư!” Tô Mi cố nén cười, tiếp nhận quạt lông trong tay Mộ Dung Thất Thất, nhẹ nhàng quạt mát cho tiểu thư.

“Tiện nhân!”

Bị Mộ Dung Thất Thất lờ đi, Mộ Dung Tâm Liên tức giận không thôi, hai chân nhẹ điểm, nhảy lên trên nóc nhà,“Ngươi còn nghĩ rằng mình còn là Tĩnh vương phi sao? Ngươi đã bị hưu, là kẻ bị chồng ruồng bỏ nổi tiếng khắp kinh thành!”

“Tiếp đó thì sao –” Mộ Dung Thất Thất ngẩng đầu, híp mắt, đáy mắt trong trẻo một mảnh, tựa hồ cũng không vì này chuyện này mà khổ sở.

Nàng vì sao không xấu hổ và giận dữ? Chuyện như vậy, bị người ta nói thành như vậy, nàng không phải nên khóc rống rơi nước mắt, không phải là nên đi tìm cái chết sao? Vì sao nàng còn thích ý như vậy, còn bình tĩnh như vậy? Thật khiến Mộ Dung Tâm Liên cảm thấy khó hiểu.

Bất quá, thời điểm nghĩ đến từ “tìm cái chết” này, Mộ Dung Tâm Liên bỗng nhiên nghĩ ra một cái ý tưởng. Đúng vậy! Nếu nàng trực tiếp giết Mộ Dung Thất Thất, sau đó tuyên bố với bên ngoài là Mộ Dung Thất Thất xấu hổ và giận dữ không chịu nổi, tự tử mà chết, như vậy sẽ không có người hoài nghi điểm này.

Ánh mắt ác độc của Mộ Dung Tâm Liên đã bán đứng ý nghĩ trong nội tâm nàng, Mộ Dung Thất Thất cười cười, làm bộ như không biết.

Tô Nguyệt đã báo cáo nhất thanh nhị sở những việc làm gần đây của Mộ Dung Tâm Liên, bất quá chỉ có chút võ công mèo cào, nhưng tâm địa lại độc như rắn rết, Mộ Dung Thất Thất một chút cũng không lo lắng chuyện nàng ta dám làm với mình.

Luận võ công, Mộ Dung Tâm Liên không bằng một cái ngón út của nàng, xét về độ tàn nhẫn, trên thế giới này còn có ai có thể hợp với hai từ này hơn Độc Tiên Nhi nàng đây –

## 18. Chương 25

Chương 25: Thiên xà vũ

“Quả nhiên vô liêm sỉ y như lời đồn! Mộ Dung Thất Thất, là tỷ tỷ, hôm nay ta không dạy lại ngươi thì thật hổ thẹn với lương tâm!”

Miệng nói, tay động, nhuyễn tiên của Mộ Dung Tâm Liên không chút lưu tình bay về phía gò má Mộ Dung Thất Thất. Nhìn thấy nhuyễn tiên mỗi lúc một gần mặt của Mộ Dung Thất Thất, nụ cười của Mộ Dung Tâm Liên cũng theo đó càng âm độc. Nương, hôm nay nữ nhi sẽ giết phế vật này để trả thù cho người.

“Ba–” Khi Mộ Dung Tâm Liên còn đang mơ mộng viển vông, trên mặt bỗng đau, một vệt máu chảy từ mắt trái kéo xuống khóe môi nàng ta.

Quái! Roi nàng vung thế nhưng có thể chạy vòng, quật ngược lên mặt mình! Chuyện gì đang xảy ra?! Mộ Dung Tâm Liên khẽ vuốt vết thương, hiện lên vẻ mặt kinh ngạc.

“Ai nha!” Tô Mi che miệng, kinh ngạc kêu lên:” Nhị tiểu thư, không nghĩ đến ngươi lại có khuynh hướng tự ngược đãi nha, rãnh rỗi lại lấy roi quất mình. Chẳng lẽ, ngươi thích vậy? Thế phu quân sau này của ngươi thật là có phúc a.”

“Xuy!” Lời nói của Tô Mi khiến Mộ Dung Thất Thất phì cười.

Trong đầu Mộ Dung Thất Thất thoáng chốc hiện lên hình ảnh Mộ Dung Tâm Liên buộc Long Trạch Cảnh Thiên thành cái bánh chưng, một chân mạnh mẽ đạp trên lưng hắn, trong tay quơ quơ roi da, lời nói hành động đều thể hiện bộ dáng “Gọi ta là nữ vương”….

“Ngươi!” Nghe Tô Mi nói móc như vậy, Mộ Dung Tâm Liên biết chắc roi này là do các nàng động tay động chân, nếu không sẽ không dừng trên người mình.

Mộ Dung Tâm Liên không sợ ma quỉ mà tiếp tục quơ roi về phía Mộ Dung Thất Thất, roi da mềm mại tựa như độc xà uốn éo trên không trung, quật thẳng về hướng Mộ Dung Thất Thất, nhưng mà đến khi roi da chỉ cách Mộ Dung Thất Thất một tấc, bỗng nhiên như gặp phải một bức tường trong suốt, lại bắn ngược trở về.

Một roi này mang theo toàn bộ khí lực từ khi bú sữa mẹ của Mộ Dung Tâm Liên, kết quả còn thê thảm hơn hồi nãy, nàng xuất bao nhiêu lực, thì nhận lại bấy nhiêu. Tiếng “Ba” lại vang lên lần nữa, trên má phải của Mộ Dung Tâm Liên xuất hiện thêm một vết roi hoàn toàn tương xứng với bên má trái, nhìn qua tựa như chữ “Bát.” (“八)

“Chậc chậc chậc, Nhị tỷ, ngươi không phải luôn rất để ý đến dung mạo của mình sao? Hôm nay rốt cuộc là bị cái gì kích thích mà lại “không cần mặt mũi\*” như vậy?” (\* đồng âm với không biết xấu hổ….77 chơi chữ)

Một câu “không biết xấu hổ” mà Mộ Dung Thất Thất trêu chọc đã hoàn toàn khiến Mộ Dung Tâm Liên bùng nổ:” Phế vật, ngươi mới không biết xấu hổ! Chuyện tư tình của ngươi cùng Liên công tử đã sớm truyền khắp kinh thành, ta xem ngươi về sau còn gặp người kiểu gì! Ngươi sao không đi tự tử đi cơ chứ, nếu ngươi sợ chết, vậy ta đây không ngại tiễn ngươi một đoạn đường.”

“A–” Mộ Dung Thất Thất cười cười vươn tay, Tố Nguyệt lập tức dùng khăn ướt tinh tế lau mười ngón tay dính chút nước trái cây của nàng thật sạch sẽ, sau đó lại cẩn thận đem nhũ cao\* thoa đều lên. (\*kem dưỡng từ sữa)

Bộ dáng trung thành, tận tụy của Tố Nguyệt khiến cho Mộ Dung Tâm Liên không nhịn được mà so sánh nàng ta với các nha đầu của mình, càng nghĩ, lòng nàng càng thêm hận Mộ Dung Thất Thất, không ngờ thủ hạ của phế vật này lại đối tốt với nàng như vậy, nàng có tài đức gì, xứng để cho họ hầu hạ như thế?!

“Nhị tỷ, có điều, so với ta, kẻ dùng gian kế hãm hại ca ca cùng muội muội ruột thịt lại càng không biết xấu hổ! Hay là hai chúng ta lập một cái lôi đài trong kinh thành, để cho toàn bộ dân chúng nơi đây xem xem người nào không biết xấu hổ hơn?”

“Ngươi—-” Sắc mặt Mộ Dung Tâm Liên trở nên xanh mét.

Quả nhiên, hết thảy đều là do Mộ Dung Thất Thất giở trò quỷ, nàng ta đã sớm biết kế hoạch của mình, thế nên mới tráo mận đổi đào, đem Trịnh Mẫn trở thành “kẻ thay thế”.

Vừa nghĩ đến bộ dáng chết thảm của Trịnh Mẫn, cùng một loạt hậu quả do đó mà ra, Mộ Dung Tâm Liên hận không thể xé nát Mộ Dung Thất Thất ra đem cho chó ăn. Mẫu thân của nàng không còn, hình tượng mà nàng cất công gìn giữ cũng mất, nhân duyên tốt đẹp cũng bay theo, tất cả đều bởi vì Mộ Dung Thất Thất chết tiệt đang ở trước mặt mình kia!

“Mộ Dung Thất Thất, ta muốn giết ngươi!” Mộ Dung Tâm Liên rốt cuộc không kiềm được tức giận, quơ roi về phía Mộ Dung Thất Thất. Hiện tại nàng không hề “hàm súc” giống như lúc nãy, mà xuất hết đấu khí trong cơ thể, cả người bao phủ một mảnh ánh sáng màu vàng kim, đây là đấu khí tượng trưng cho Tam đoạn.

“Là Tam đoạn à?” Mộ Dung Thất Thất lười biếng ngáp một cái, Tô Mi cùng Tố Nguyệt ở bên cạnh cũng đồng loạt bày ra bộ dáng khinh thường. Bất quá chỉ là một Tam đoạn võ giả nho nhỏ, cũng dám kiêu ngạo trước mặt tiểu thư? Đầu óc của Mộ Dung Tâm Liên hẳn là đã bị lừa đá.

Võ học ở thế giới này chia làm chín đoạn, biểu trưng bởi các đấu khí có màu sắc khác nhau. Từ Nhất đoạn đến Thất đoạn lần lượt l được phân biệt bởi các đấu khí màu: hồng, cam, vàng, xanh lá, xanh lam, tím. Bát đoạn là màu trắng tao nhã, Cửu đoạn cao quý là màu đen.

Bình thường, mọi người đều rất quý trọng đấu khí trong cơ thể mình, sẽ không dễ dàng để nó xuất hiện. Mặc dù lần trước Mộ Dung Tâm Liên cùng Mộ Dung Thanh Liên đánh nhau đến khí thế ngất trời, cũng bất quá là ngươi xuất một chiêu ta trả một chiêu kiểu “Văn đấu”.

Bởi vì kết quả sau khi phát ra đấu khí chính là thân thể mềm nhũn, cần tĩnh dưỡng thật lâu mới có thể khôi phục, cho nên trừ phi quyết đấu một trận, chiến đấu sống còn, hoặc khi tất yếu cần bảo mệnh, võ giả sẽ không tùy tiện xuất ra đấu khí, bởi vì như vậy quả thực quá lãng phĩ.

Hiển nhiên sau khi Mộ Dung Tâm Liên biết được chân tướng đã bị kích thích thật sâu, vì thế mới không tiếc xuất ra hoàng kim đấu khí để bằm nát Mộ Dung Thất Thất. Hiện tại trong đầu nàng chỉ có một ý nghĩ, đó là phải giết chết Mộ Dung Thất Thất, thay Trịnh Mẫn báo thù.

Lúc này, ẩn trong vòng sáng màu vàng, Mộ Dung Tâm Liên nhếch môi lộ ra nụ cười thị huyết, nàng tuy rằng không bằng Mộ Dung Thanh Liên, nhưng dẫu sao cũng là Tam đoạn võ giả, giết chết một cái phế vậy, còn không phải là chuyện quá dễ dàng sao? Mộ Dung Tâm Liên hoàn toàn đắm chìm trong ý nghĩ của riêng mình, không để ý đến ánh mắt trào phúng của Tô Mi cùng Tố Nguyệt.

“Thiên xà vũ!” Thân ảnh Mộ Dung Tâm Liên lay động, nhuyễn tiên bao lấy chính mình, đây chính là tuyệt kỹ sát chiêu của nàng, Mộ Dung Tâm Liên chắc chắn, chỉ cần một chiêu, là có thể hạ xuống “đầu chó” của Mộ Dung Thất Thất, nàng đối với chiêu này tự tin như vậy, cũng như sự tự tin mà nàng dành cho dung mạo của mình.

“Trò trẻ con—” Thấy Mộ Dung Tâm Liên tự đâm đầu vào rọ, Tô Mi đã sớm lòng muốn xuất chiêu, không đợi Mộ Dung Thất Thất mở miệng, trực tiếng tiến đến trước mặt nàng “Tiểu thư, nô tỳ đã lâu chưa thư giãn gân cốt, xin ngài thương xót, đem cơ hội lần này thưởng cho nô tỳ!”

Thấy đôi mắt sáng đầy ý cười cùng vẻ khát cầu trên khuôn mặt trái xoan của Tô Mi, Mộ Dung Thất Thất chỉ tay vào trán nàng “Hảo! Nhớ kĩ, đừng có làm Nhị tỷ như hoa như ngọc của ta bị thương….”

“Dạ, tiểu thư, nô tỳ sẽ hảo hảo che chở nàng!” Tô Mi cười nói.

“Muốn chết!” Thấy Mộ Dung Thất Thất “đẩy” Tô Mi đi làm “kẻ chết thay”, Mộ Dung Tâm Liên cười âm hiểm ” Ngươi đã muốn chết, vậy bổn tiểu thư sẽ thành toàn cho ngươi!”

Mộ Dung Tâm Liên đã sớm nghĩ kĩ rồi, tới một người giết một người, tới hai người giết một đôi. Hôm nay nàng đã hạ quyết tâm khiến Mộ Dung Thất Thất đầu rơi xuống đất, hai cái nha hoàn này cũng tiện thể giải quyết luôn là tốt nhất!

Trên không trung, ngân xà vũ động, Mộ Dung Tâm Liên hóa thành một vệt vàng tiến thẳng đến chỗ Tô Mi, roi bạc sắc bén vung lên, giống như muốn đem cái nha đầu không biết tốt xấu kia một kích chết tươi.

“Hừ!” Tô Mi khinh miệt cười, trên khuôn mặt trái xoan nho nhỏ, đôi mắt hạnh nhân sáng lấp lánh. Nàng lập tức đứng dậy, bất động một chỗ, không chút sợ hãi trước khí thế hung hăng ngang tàng của Mộ Dung Tâm Liên.

## 19. Chương 26

Chương 26: Ném đá giấu tay.

Bộ dáng của Tô Mi khiến cho Mộ Dung Tâm Liên dừng tay lại một chút, bất quá biểu tình không chớp mắt của tiểu nha đầu này, cùng khí thế lãnh liệt của nàng ta lại khiến nàng cảm thấy sợ. Nhưng mà nàng không thể thua, cũng không thể lui, không thể để phế vật Mộ Dung Thất Thất này xem thường, càng không thể không báo thù cho Trịnh Mẫn!

Nhìn thấy Mộ Dung Thất Thất thản nhiên tránh ở phía sau Tô Mi, vẻ mặt tự tại, Mộ Dung Tâm Liên càng thêm khinh bỉ nàng. Gặp rắc rối lại đẩy hạ nhân ra chống đỡ, Mộ Dung Thất Thất cũng đâu phải cái dạng tốt lành gì!

Mộ Dung Tâm Liên đã hoàn toàn quên nguyên nhân của tất cả mọi chuyện là chính bởi ác niệm trong nội tâm của nàng, cuối cùng mới tạo ra hậu quả của ngày hôm nay, nàng đem nguyên nhân phát sinh hết thảy những chuyện bi thảm đều đổ lên đầu Mộ Dung Thất Thất.

“Đi chết đi –” Mộ Dung Tâm Liên thét lớn, ngũ quan xinh đẹp bởi vì cừu hận mà trở nên vặn vẹo lên.“Ca –” Đang lúc Mộ Dung Tâm Liên ảo tưởng nhuyễn tiên của mình sẽ quấn lấy cái cổ mảnh khảnh của Tô Mi như thế nào, muốn đem người trước mặt nàng ăn tươi nuốt sống, một âm thanh vang lên, roi bị ngón trỏ cùng ngón giữa của Tô Mi kẹp lấy, không thể động đậy.

Không có khả năng! Mộ Dung Tâm Liên hiện ra biểu tình cứng đơ, nàng không tin chuyện đang xảy ra trước mắt, đối phương chỉ cần hai ngón tay, đã đem đấu khí Tam đoạn của nàng dễ dàng hóa giải .

Không, chuyện này không thể nào xảy ra được! Mộ Dung Tâm Liên dùng sức kéo nhuyễn tiên, muốn kéo nó ra khỏi khe hở giữa hai ngón tay của Tô Mi, nhưng mặc cho nàng sử dụng hết tất cả khí lực toàn thân, roi da vẫn như trước, bất động một chỗ.

Nha hoàn này rốt cuộc là ai? Rõ rang chỉ là cái nha hoàn thấp hèn, vì sao lại biết võ công? Hơn nữa võ công còn vượt xa khả năng của mình!

Mộ Dung Tâm Liên bất khả tư nghị nhìn Mộ Dung Thất Thất đang nhàn nhã, tự tại; khó trách nàng ta không chút lo lắng như vậy, nha hoàn bên người nàng thế mà lại có năng lực như vậy! Rốt cuộc khi rời đi nàng ta đã gặp phải cái vận cứt chó gì vậy! (TC: =.= con mụ này thực thô bỉ)

Mộ Dung Tâm Liên nghĩ Tô Mi bất quá chỉ là một nha hoàn bình thường, chỉ cần bỏ chút tiền là có thể mua chuộc, lập tức thay bằng khuôn mặt nhu hòa, bắt đầu dụ hoặc.

“Cô nương thật bản lãnh a! Ngươi có khả năng như vậy, vì cái gì lại phải đi theo hầu nàng ta! Chim khôn lựa cành mà đậu, chỉ cần ngươi rời bỏ cái phế vật kia, đến hầu hạ bên người ta, ta cam đoan với ngươi, ta sẽ để cho ngươi làm đại nha đầu, lương bổng tăng gấp đôi! Hơn nữa khi ta xuất giá, ngươi có thể đi theo ta làm nha hoàn hồi môn! Thế nào?”

Dụ dỗ? Mộ Dung Thất Thất lười nhác thay đổi tư thế. Nghĩ chỉ cần tăng lương gấp hai thì sẽ được Tô Mi – Ma Vực sát thủ đứng hàng thứ hai trên bảng xếp hạng? Mộ Dung Tâm Liên đúng là đồ đầu tôm. (TC: ta thấy nói thẳng thì hơi thô tục, mọi người cũng biết đầu tôm chứa gì chứ nhỉ)

Thấy Tô Mi không trả lời, trong lòng nghĩ thầm có lẽ nàng ta đã động tâm, tiếp tục “dỗ ngọt từng chút”.

“Ngươi xem, thanh danh của phế vật này không tốt như vậy, ngươi đi theo nàng về sau cũng khó có được những ngày tốt lành. Người hướng chỗ cao mà đi, nước hướng chỗ thấp mà chảy. Ngươi còn trẻ như vậy, sao lại có thể đem thanh xuân của ngươi lãng phí mà hầu hạ bên người một cái phế vật chứ? Đi theo ta, ta nhất định cho ngươi một cuộc sống hoàn toàn mới! Nếu ngươi không chê, hãy kêu ta một tiếng tỷ tỷ, về sau chúng ta là tỷ muội, thân phận tương xứng, ngươi thấy như thế nào?” Mộ Dung Tâm Liên đánh vào tâm lý, tính toán cẩn trọng; nếu có thể khiến một cao thủ như vậy theo mình, khi đó có đi đâu cũng không cần mở mắt nhìn đường, dù chỉ dạo chơi cũng thêm hăng hái, khi gặp Mộ Dung Thanh Liên lại càng không cần phải ăn nói khép nép nữa! Mộ Dung Thất Thất thì là cái gì, phế vật này có thể cho cái gì, chính mình cũng có thể cấp cái đó, hơn nữa so với Mộ Dung Thất Thất thì còn nhiều hơn, tốt hơn! Nàng cũng không tin, đã đối xử “ưu ái” với Tô Mi như vậy như vậy, nàng ta cũng không động tâm.

Tinh thần tự cho là đúng của Mộ Dung Tâm Liên phát huy đến cực hạn, Tô Mi nhìn khuôn mặt tươi cười ngu ngốc khiến người “cảm động” kia, khóe miệng lộ ra một nụ cười trào phúng.

“Gấp hai? Nha hoàn của hồi môn? Tỷ muội? Mộ Dung Tâm Liên, ngươi cũng nên soi gương nhìn xem chính mình là cái gì! Ta nói cho ngươi hay, từ đầu tới chân ngươi chả có chỗ nào so được với tiểu thư của chúng ta! Cho dù ngươi cho ta vạn lượng hoàng kim, ta cũng sẽ không đi theo. Bởi vì, ngươi không xứng –”

“Ngươi, ngươi –” Bị Tô Mi cự tuyệt, lại nói còn khó nghe như vậy, giống như bị một cái tát ngay mặt dưới sự chứng kiến của người người, hơn nữa còn là làm trò cho phế vật Mộ Dung Thất Thất này, sắc mặt Mộ Dung Tâm Liên lập tức biến thành đen,“Nha đầu, ngươi nên biết thân biết phận!”

“Ngươi mới không biết thân biết phận!” ánh mắt Tô Mi đầy vẻ miệt thị lạnh lùng, kéo nhuyễn tiên, đem Mộ Dung Tâm Liên bay lên không trung,“Ba ba ba –” ngón tay cái dùng lực lên trên đầu ngọn dây,“Đi!” Tô Mi khẽ nói, lập tức roi da đứt mất bay lên không trung, như mưa như tuyết, nặng nề mà giáng đòn ở trên người Mộ Dung Tâm Liên.

“A –” Mộ Dung Tâm Liên ăn bị đau, không giữ đưpực trọng tâm, rơi từ trên không trung thẳng tắp xuống mặt đất.

“Tiểu thư, tiểu thư người thế nào?” Phỉ Thúy nghe được tiếng động, lập tức chạy tới bên người Mộ Dung Tâm Liên, đem nàng nâng dậy,“Tiểu thư, có bị thương hay không?”

“Cút!” Mộ Dung Tâm Liên chưa từng gặp qua tình huống khó xr như vậy, đối phương bất quá là chỉ cái nha đầu thấp hèn ti tiện, thế nhưng lại nhục nhã nàng như vậy!

Nhìn Phỉ Thúy trước mặt, lại nghĩ tới nha đầu bên người Mộ Dung Thất Thất, so với nàng ta, Phỉ Thúy chính là cái đồ vô dụng; nghĩ vậy, lửa giận Mộ Dung Tâm Liên bay lên tận trời, một cái tát ngay trên mặt Phỉ Thuý.“Cút ngay!”

“Tiểu thư……” Ù ù cạc cạc lại phải nhận một cái tát, Phỉ Thúy cảm thấy phi thường ủy khuất. Nàng cái gì cũng chưa làm, vì sao tiểu thư lại đánh nàng?

“Nhị tỷ, chính mình vô dụng, tại sao lấy nha hoàn bên người trút giận a! Phỉ Thúy tốt xấu cũng từng là người của ta, ngươi đánh nàng, không phải là đánh vào mặt ta sao! A, nhìn một cái này, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy ủy khuất , thật sự là tiểu nha hoàn đáng thương!” Mộ Dung Thất Thất không biết khi nào đã đi tới trước mặt, nhìn Phỉ Thúy bị đánh một trận, Mộ Dung Thất Thất khẽ cười một tiếng.

“Phỉ Thúy, nếu không, ngươi theo hầu hạ bên người ta đi! Ta cho ngươi làm đại nha hoàn, tăng lương gấp hai cho ngươi, chờ ta xuất giá, ngươi chính là nha đầu hồi môn của ta, qua đó ta có thể cho ngươi làm thiếp, thật tốt! Người hướng chỗ cao mà đi, nước hướng chỗ thấp mà chảy, nếu ngươi trở về, chuyện cũ ta có thể bỏ qua.”

Phỉ Thúy biết Mộ Dung Thất Thất muốn châm ngòi ly gián, lập tức nhìn Mộ Dung Tâm Liên, hy vọng nàng hiểu được, chính mình cho tới bây giờ đều không có ý niệm như vậy trong đầu. Nhưng mà sự xấu hổ và giận dữ của Mộ Dung Tâm Liên đã chạy tới tận não, mặc dù biết Mộ Dung Thất Thất chẳng qua đem lời nàng nói vừa rồi trả lại cho nàng, lửa giận trong lòng vẫn là không thể bình ổn, cần phải phát tiết.

“Ba ba!” Lại thêm hai cái tát lên mặt, hai má Phỉ Thúy lập tức sưng đỏ lên, miệng nàng bất giác xuất hiện tơ máu, chắc cũng bị gãy vài cái răng nha. Khó trách, Mộ Dung Tâm Liên bây giờ còn là ở giai đoạn dùng đấu khí, lực đạo của cái tát là gấp mười lần bình thường.

“Chậc chậc chậc! Tâm của Nhị tỷ thực quá ngoan độc a! Phỉ Thúy, ủy khuất ngươi! Nếu ngươi không nói cho ta biết kế hoạch nhị tỷ, hôm nay người bệnh tâm thần kia chính là ta a. Ngươi yên tâm, con người của ta luôn biết báo ân . Phỉ Thúy, chỉ cần ngươi gật đầu, cho dù có xé rách mặt, ta cũng sẽ đem công bằng đòi lại cho ngươi!” Mộ Dung Thất Thất thương hại nhìn Phỉ Thúy, biểu tình kia giống như phi thường đau lòng cho nàng ta.

“Tam tiểu thư, ngươi, ngươi nói cái gì a –” Phỉ Thúy lắc lắc đầu, bất khả tư nghị nhìn Mộ Dung Thất Thất. Cái gì mà nói kế hoạch của Nhị tiểu thư cho nàng ta, nàng bất kể cái gì cũng đều không có nói a! Mộ Dung Thất Thất này rõ ràng chính là muốn ném đá giấu tay!

Tới khi Phỉ Thúy hiểu được, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch,“Nhị tiểu thư, nô tỳ không có phản bội ngươi, ngươi phải tin tưởng nô tỳ!”

## 20. Chương 27

Chương 27 : Chiêu Dương công chúa.

Tuy rằng trong lòng Mộ Dung Tâm Liên cố gắng thuyết phục chính mình rằng đây là quỷ kế của Mộ Dung Thất Thất, nàng ta đang cố ý châm ngòi ly gián. Nhưng chỉ cần nghĩ đến bộ dáng chết thảm của Trịnh Mẫn, cũng với nhục nhã lúc này nàng phải cam chịu, ánh mắt Mộ Dung Tâm Liên không nhịn được mà càng lúc càng âm độc.

“Nhị tiểu thư, nô tỳ thật sự không có làm gì, thật đấy!” Đã nhận ra sát ý của Mộ Dung Tâm Liên, Phỉ Thúy vội vàng quỳ xuống mà dập đầu :”Nhị tiểu thư, ta đã hầu hạ người bao nhiêu năm, không có công lai cũng có khổ công a! Nhị tiểu thư, tới bây giờ nô tỳ cũng không hề có phản bội người!”

“Phỉ Thúy, ngươi có ý gì vậy! Ý ngươi là tiểu thư của chúng ta vu oan cho ngươi sao?” Tô Mi nghe vậy, cảm thấy không vui.

“Là ai đã quỳ gối trước mặt tiểu thư, từ đầu tới cuối đều nói chuyện hồi đó là do Nhị tiểu thư bức mình làm, viên dạ minh châu kia là do Nhị tiểu thư lấy, chính mình đã tận mắt chứng kiến? Phỉ Thúy, nói cũng đã nói thì chối làm chi a!”

“Được rồi, Tô Mi!”

Tố Nguyệt vẫn trầm mặc lúc nãy giờ bỗng lên tiếng đổ thêm dầu vào lửa:” Năm đó, nàng ta có thể vì Nhị tiểu thư mà phản bội chủ tử của chính mình, bây giờ cũng có thể vì tiều thư của chúng ta mà phản bội Nhị tiểu thư. Người như vậy, không cần giảng đạo lý chi hết, chỉ là một kẻ không có khí tiết!”

“Tiện nhân!” Tia lý trí cuối cùng của Mộ Dung Tâm Liên, bởi Tô Mi cùng Tố Nguyệt kẻ xướng người họa, mà biến mất toàn bộ. Nàng vọt tới trước mặt Phỉ Thúy, đạp một cước lên người đối phương, thân mình Phỉ Thúy thoáng chốc liền như diều đứt dây, bay lên, nặng nề đập vào tường.

“Nhị tiểu thư—” Một búng máu phun ra từ miệng của Phỉ Thúy, nàng nhìn Mộ Dung Tâm Liên bằng vẻ mặt khó tin, theo vị Nhị tiểu thư này năm năm, Phỉ Thúy không ngờ sự trung thành cùng tận tâm của mình lại được đổi bởi kết quả như thế.

“Nhị muội, ngươi làm cái gì vậy ?”

Ngay lúc này, thanh âm của Mộ Dung Tuấn truyền tới, sau đó hắn đến bên người Phỉ Thúy:” Phỉ Thúy, Phỉ Thúy nàng thế nào?”

“Đại, đại thiếu gia?” Sự xuất hiện của người trước mắt khiến Phỉ Thúy dị thường kinh ngạc, đại thiếu gia sao lại ở chỗ này, vì cớ gì lại bày ra bộ dáng đặc biệt quan tâm tới nàng như vậy?

Không đợi Phỉ Thúy hiểu rõ cái gì, Mộ Dung Tuấn đã đứng lên, nổi giận đùng đùng nhìn Mộ Dung Tâm Liên:” Mộ Dung Tâm Liên, ngươi thật độc ác! Ta đã đáp ứng Phỉ Thúy, sẽ thu nàng ta làm thiếp, nhưng ngươi cư nhiên dám đả thương nàng!”

“Cái gì?!” Không chỉ Phỉ Thúy, mà Mộ Dung Tâm Liên ngay lúc này cũng ngây dại.

Mộ Dung Tuấn vì sao lại để ý tới Phỉ Thúy? Vì sao lại muốn thu nàng ta làm thiếp? Chẳng lẽ đúng như Mộ Dung Thất Thất đã nói, là Phỉ Thúy bán đứng nàng, cho nên Mộ Dung Thất Thất cùng Mộ Dung Tuấn mới tránh được một kiếp? Đúng, chắc chắn là như vậy.

A– Mộ Dung Thất Thất cúi thấp đầu, ý cười trong mắt lan ra thật rộng, không nghĩ vị ca ca này lại là người thức thời đến thế, cũng đâu có hồ đồ như người ngoài nói đâu.

” Ngươi cho là việc ngươi làm không ai biết hết sao? Mộ Dung Tâm Liên, ngươi quá độc ác! Đợi phụ thân đến đây, ta sẽ nhờ người đứng ra phân xử!” Mộ Dung Tuấn lấy khăn tay ra, nhẹ nhàng lau vết máu ở miệng Phỉ Thúy:”Phỉ Thúy, ủy khuất nàng! Nếu không nhờ nàng, ta giờ này đã….”

“Tóm lại, nàng yên tâm đi Phỉ Thúy, chuyện ta đã đáp ứng nàng, ta nhất định sẽ làm được!”

“Không, không—” Phỉ Thúy chưa bao giờ sợ hãi như hôm nay, Đại thiếu gia khi nào thì nhập bọn cùng Tam tiểu thư? Bọn họ làm như vậy, không phải muốn hại chết nàng sao! Phỉ Thúy lập tức giãy khỏi vòng tay của Mộ Dung Tuấn, thối lui sang nơi khác:”Tiểu thư, ta, ta không có, ta thật—-”

Nhìn thấy càng chạy càng gần về phía Mộ Dung Tâm Liên với vẻ mặt âm trầm, trong mắt Phỉ Thúy là nỗi sợ hãi lúc trước chưa từng xuất hiện. Ba người thành hổ, Mộ Dung Tâm Liên nhất định đã tin lời nói của Mộ Dung Thất Thất cùng Mộ Dung Tuấn!

“Tiện tỳ!”

Mộ Dung Tâm Liên căn bản không hề thèm nghe lời biện bạch của Phỉ Thúy, lại xuất một cước, đá vào lồng ngực của Phỉ Thúy, lần này, Phỉ Thúy không kịp kêu một tiếng, trực tiếp nằm một chỗ.

“Ngươi, ngươi giết nàng!” Mộ Dung Tuấn đặt ngón tay ở mũi Phỉ Thúy mà dò xét, nhận thấy không có hơi thở, Mộ Dung Tuấn sợ tới mức ngồi trên mặt đất, chỉ về hướng Mộ Dung Tâm Liên, ngón tay cũng run run theo:”Ngươi giết nàng!”

“Bất quá chỉ là cái tiện tỳ, có giết cũng chả sao! Đại ca nếu thật sự thích nàng, vậy tặng thi thể này cho ngươi cũng tốt lắm!” Mộ Dung Tâm Liên hung tợn liếc nhìn Mộ Dung Tuấn, khiến hắn sợ tới mức run cả người, vội vàng tránh khỏi chỗ Phỉ Thúy.

“Ai—” Mộ Dung Thất Thất tựa hồ không nỡ nhìn thấy kết cục này của Phỉ Thúy, chậm rãi đi tới trước mặt Mộ Dung Tâm Liên :”Nhị tỷ, tốt xấu gì ta với nàng cũng từng là chủ tớ một hồi, để ta an táng cho nàng đi!”

Hôm nay vốn định đến tìm Mộ Dung Thất Thất để tính sổ, không nghĩ tới cuối cùng người bị nhục nhã chính là mình, Mộ Dung Tâm Liên rất muốn tiến tới phía trước mà tặng cho Mộ Dung Thất Thất giống như đối với Phỉ Thúy, nhưng mà Mộ Dung Tuấn vẫn còn ở chỗ này, cộng thêm việc bên người Mộ Dung Thất Thất còn có cao thủ, nên Mộ Dung Tâm Liên chỉ có thể bắt chính mình nhẫn nhịn, ngày sau báo thù cũng không muộn.

“Ngươi muốn, vậy tặng cho ngươi.” Mộ Dung Tâm Liên hừ lạnh một tiếng :”Tam muội thế mà lại thật nặng tình nặng nghĩa.”

“So với Nhị tỷ, ta còn kém xa lắm!” Mộ Dung Thất Thất khiên tốn nói, trên mặt lại khôi phục vẻ nhún nhường cùng kính cẩn nghe lời.

“Giả tạo! Ngươi lại tiếp tục giả tạo!”

Mộ Dung Tâm Liên còn chưa nói hết, chợt nghe một tiếng:” Thánh chỉ đến—” Ở cửa Thúy Trúc viên xuất hiện ba bóng người, cầm đầu chính là Tĩnh vương Long Trạch Cảnh Thiên.

“Vương gia—” Mộ Dung Tâm Liên vừa thấy người đến là Long Trạch Cảnh Thiên, vẻ mặt nhớt nhác vặn vẹo lúc nãy lập tức biến thành vẻ ôn nhu đa tình, mới vừa rồi còn nói Mộ Dung Thất Thất giả tạo, lúc này lại nhanh như chong chóng, khoác lên cái vẻ kiều nữ, đến thượng đến cũng phải khâm phục nàng ta.

Đi theo phía sau Long Trạch Cảnh Thiên chính là Mộ Dung Thái cùng một vị công công.

“Mộ Dung Thất Thất tiếp chỉ!” Long Trạch Cảnh Thiên bình tĩnh, quét mắt lạnh về phía Mộ Dung Thất Thất, hiển nhiên chưa thể nào quên đi chuyện ban sáng, rất không tình nguyện khi phải làm chuyện này.

“Quỳ xuống, mau quỳ xuống a!” Nhìn thấy mấy nữ nhi của mình đều ngây ngốc mà đứng, Mộ Dung Thái nóng nảy, tiến đến lôi kéo bọn họ, cùng nhau hô “Vạn tế”, quỳ gối trước mặt Long Trạch Cảnh Thiên.

Đối với đám chữ dây mơ rễ má mà Long Trạch Cảnh Thiên đã nói, căn bản Mộ Dung Thất Thất chẳng nghe được bao nhiêu, nàng chỉ biết rằng, đạo thánh chỉ này thoáng chốc liền biến nàng từ Tam tiểu thư của Mộ Dung gia biến thành Chiêu Dương công chúa của Tây Kỳ quốc, không bao lâu nữa phải gả đi Bắc Chu, đưa cho tên nào đó gọi là “Quỷ vương”- Nam Lân vương Phượng Thương.

Thật sự là thay đổi bất ngời a! Mộ Dung Thất Thất đứng lên, tiếp lấy thánh chỉ, ngẩng đầu nhìn ráng hồng nơi chân trời. Công chúa? Hòa thân? A, kinh hỉ này tới thật rất đúng lúc!

“Chúc mừng Tam tiểu thư!” Long Trach Cảnh Thiên nhìn Mộ Dung Thất Thất, nhìn bộ dáng linh hoạt kì ảo của nàng khi nhìn về phía xa, hoàn toàn bất đồng với nữ tử đáng khinh ở Đoan Mộc phủ kia. Nghĩ tới ý nghĩa phía sau đạo Thánh chỉ này, cùng với những lời đồn về vị Phượng Thương kia, địch ý của Long Trạch Cảnh Thiên đối với Mộ Dung Thất Thất thoáng chốc giảm bớt vài phần, trong lòng nhiều thêm một tia đồng tình.

“Bổn cung là Chiêu Dương công chúa!” Mộ Dung Thất Thất lấy lại tinh thần, thu hồi ánh mắt, khóe miệng vẫn là nụ cười nhạt như trước:” Xin Vương gia đừng gọi sai!” Không đợi Long Trạch Cảnh Thiên nói gì, Mộ Dung Thất Thất xoay người trở về khuê phòng, mặc kệ những người khác đều đứng ở trong viện.

“Đứng lại !” Mộ Dung Thái hét lớn một tiếng, Mộ Dung Thất Thất không để cho Tĩnh vương gia một chút mặt mũi nào như vậy, khiến Mộ Dung Thái cảm thấy rất khó xử. “Ngươi đi đâu đó?!”

## 21. Chương 28

Chương 28: Mộ Dung Tâm Liên “trần như nhộng”

Lúc nãy khi tiến cung, Mộ Dung Thái còn lo lắng Hoàng Thượng sẽ vì chuyện Mộ Dung Thất Thất mà trách phạt mình, không nghĩ tới Long Trạch Vũ lại muốn sắc phong nàng làm công chúa, gả nàng cho Phượng Thương của Bắc Chu quốc.

Nghĩ đến phụ thân đã chết của Phượng Thương- Phượng Tà; Mộ Dung Thái trong lòng khó chịu giống như nếm nhầm trái đắng. Nam nhân này, từ đầu đến cuối đều chiếm lấy lòng của người phụ nữ hắn yêu, thậm chí tới lúc hắn chết, nàng tình nguyện ở phật đường mà tụng kinh niệm phật, cũng không chịu bước ra phật đường một bước để đến xem Mộ Dung Thái cùng nữ nhi của họ.

Luận tâm, Mộ Dung Thái không muốn để Mộ Dung Thất Thất gả cho Phượng Thương. Nàng tuy rằng là cái phế vật, nhưng tốt xấu cũng là cốt nhục thân sinh của mình.

Thê tử hắn, Lí Thu Thủy, cả đời này đều giữ mãi hình bóng Phượng Tà, phụ thân Phượng Thương trong lòng. Nay nữ nhi hắn lại gả cho Phượng Thương xung hỉ, dù sao cũng là người Phượng gia được tiện nghi, lòng tôn nghiêm và kiêu ngạo của nam nhân không cho phép Mộ Dung Thái làm vậy.

Nhưng mà, nếu Mộ Dung Thất Thất gả cho Phượng Thương, có thể đổi lấy nụ cười của Lí Thu Thủy; nếu hy sinh Mộ Dung Thất Thất, có thể làm cho Lí Thu Thủy rời khỏi chốn phật đường đã ngăn cách bọn họ mười lăm năm, đến thăm hắn, cho dù chỉ là liếc mắt một cái, hắn tình nguyện buông tha cho Mộ Dung Thất Thất –

Ôm ý niệm này, ban nãy trước mặt hoàng thượng, Mộ Dung Thái liền đồng ý chuyện này.

“Thừa tướng đại nhân, có phải là không có nghe lời Bổn cung đã nói?”

Mộ Dung Thất Thất quay đầu lại, lạnh lùng nhìn Mộ Dung Thái, ánh mắt kia giống như lưỡi dao, làm cho Mộ Dung Thái nhất thời cảm giác cả người run lạnh.“Bản cung là Chiêu Dương công chúa, tương lai là Nam Lân Vương phi. Còn nữa, thỉnh Thừa tướng nhớ kỹ thân phận chính mình, nếu mắc phải tội phạm thượng, chức danh Thừa tướng chỉ sợ cũng không còn !”

“Rầm –” Cửa gỗ đóng lại nặng nề, cho thấy chủ nhân nó có vẻ tức giận. Khuôn mặt Mộ Dung Thái đen lại, nhìn cánh cửa kia, bởi vì chính mình đã Mộ Dung Thất Thất đẩy vào hố lửa, cho nên dù sinh khí, vẫn phải đem lửa giận kia mà ép xuống.

“Phụ thân, đừng nóng giận, có lẽ muội muội nhất thời cao hứng !”

Mộ Dung Tâm Liên nhu thuận đi tới bên người Mộ Dung Thái, nhẹ giọng an ủi.

“Đúng, Tâm Nhi nói rất đúng, nàng chính là cao hứng, là cao hứng!” Có Mộ Dung Tâm Liên giải vây, Mộ Dung Thái rất nhanh khôi phục lại thái độ bình thường. Lại nhìn đến vết roi trên mặt Mộ Dung Tâm Liên, Mộ Dung Thái nhíu mày lại.“Mặt của ngươi?”

“Là Tam muội muốn học võ, muốn ta dạy cho nàng. Có lẽ là do nữ nhi chỉ dạy không tốt, cho nên, cho nên……” Mộ Dung Tâm Liên lấy tay che mặt, chỉ nói một nửa, một nửa còn lại để cho Mộ Dung Thái tự mình suy nghĩ.

“Hừ! Nàng chính là như vậy!” Biết vết thương trên mặt Mộ Dung Tâm Liên là do Mộ Dung Thất Thất gây ra, cảm giác áy náy của Mộ Dung Thái đối với Tam nha đầu này mất đi một tí.

Dù sao, gả phế vật đó ra ngoài cũng không tồi, lưu lại trong nhà chỉ tổ tốn đất, còn gây chuyện thị phi. Nói cho cùng, nhân vật như Phượng Thương cuối cùng lại phải cưới một cái phế vật, huyết mạch Phượng gia tương lai có một nửa là của Mộ Dung gia hắn, khiến cho trong lòng Mộ Dung Thái thoáng qua chút khoái cảm khi trả thù.

Phượng Tà, ngươi cướp đi tâm của Thủy nhi, lão phu để cho phế vật này phá huỷ gia tộc Phượng thị các ngươi!

Nghĩ như vậy, tâm tình Mộ Dung Thái tốt lên, khi nhìn thấy cặp mắt chứa đầy tình ý của Mộ Dung Tâm Liên hương về phía Long Trạch Cảnh Thiên thầm bày tỏ, đầu óc Mộ Dung Thái đột nhiên loé lên, bày ra cái chủ ý không tồi, vì thế bất chấp dung mạo của Mộ Dung Tâm Liên có chút thương tổn, vẫn mang nàng đi tới trước mặt Long Trạch Cảnh Thiên.

“Vương gia, đây là Nhị nữ nhi của bổn tướng, Mộ Dung Tâm Liên! Tâm Liên, còn không mau thỉnh an Vương gia!”

“Thần nữ thỉnh an Vương gia!”

Nam tử anh tuấn trước mắt này chính là người mà mình ngưỡng mộ trong lòng từ lâu, Tĩnh vương. Mộ Dung Tâm Liên thật cẩn thận, tim bỗng đập thình thịch, thình thịch thật mạnh, mặt cũng hiện lên hai áng mây hồng hồng.

Nhất định phải lưu lại cho Long Trạch Cảnh Thiên một ấn tượng tốt, nhất định phải dùng mỹ mạo của mình để mê hoặc hắn!

Mộ Dung Tâm Liên xấu hổ cúi đầu hành lễ, cũng không ngờ ngay khi nàng quỳ gối, nháy mắt quần áo trên người đột nhiên như hoa tuyết lan ra bốn phía, biến mấy, liền ngay cả cái yếm, cũng hóa thành một bông hoa lửa đỏ, mau chóng mất luôn . Đến khi Mộ Dung Tâm Liên minh bạch, nàng đã ở trong tình trạng không mảnh vải che thân mà đứng trước mặt Long Trạch Cảnh Thiên.

“A –” Mộ Dung Tâm Liên xấu hổ, vẻ mặt đỏ bừng, hai tay lập tức che trước ngực, lại cảm thấy phía sau không ổn, vội vàng xoay người đưa lưng về phía Long Trạch Cảnh Thiên. Nhưng vừa xoay đi, lại thấy một cái thái giám đang đứng trước mặt, Mộ Dung Tâm Liên bỗng nhiên muốn chết, trực tiếp hoa hoa lệ lệ té xỉu.

“Tâm Liên, Tâm Liên!” Mộ Dung Thái miệng tuy kêu như vậy, nhưng cũng không có ý định tiến lên mà đỡ.

Thấy hai quả đào hồng hồng của Mộ Dung Tâm Liên thẳng tắp té xuống hướng mình, Long Trạch Cảnh Thiên tiếp cũng không được, mà không tiếp cũng không xong, đành phải kéo áo khoác xuống, nhanh chóng đem áo bao lấy Mộ Dung Tâm Liên.“Cô nương, ngươi không có việc gì?”

Cũng không biết Mộ Dung Tâm Liên choáng váng thật hay là giả bộ bất tỉnh, tóm lại, mặc kệ Long Trạch Cảnh Thiên kêu như thế nào, Mộ Dung Tâm Liên cũng không đáp một tiếng, chẳng qua lại hướng vô trong lòng Long Trạch Cảnh Thiên, khiến cho hắn tiến thối lưỡng nan.

“A –” Tô Mi cùng Tố Nguyệt trao đổi ánh mắt, hai người mang theo Phỉ Thúy, lui xuống.

Đợi đến khi bọn Mộ Dung Thái ly khai hết, Mộ Dung Thất Thất mới đi ra khỏi phòng, có chút ngoài ý muốn khi thấy Mộ Dung Tuấn không có đi, còn ở lại Thúy trúc viên, không những thế, những lời hắn nói với nàng lại khiến nàng càng thêm kinh ngạc.

“Tam muội, ngươi thật sự muốn gả cho Nam Lân vương sao? Thanh danh của hắn tựa hồ không tốt lắm.”

“Đại ca, thánh chỉ đã ban xuống dưới, ta còn biết từ chối ra sao?” Mộ Dung Thất Thất mỉm cười, vị huynh trưởng này, hôm nay có những biểu hiện khiến cho nàng nhìn hắn với cặp mắt khác xưa,“Hôm nay cám ơn đại ca ra tay hỗ trợ giúp đỡ.” “Ngươi và ta là huynh muội thân sinh, khách khí cái gì, huống chi Tam muội cũng từng giúp ta.” Mộ Dung Tuấn nói ra trọng điểm, cũng không có nhiều lời,“Trước kia đã nhiều lần đắc tội, thỉnh Tam muội tha thứ. Tuy rằng ta ngang tàng không chịu nổi; nhưng cũng không phải là kẻ mà tốt xấu cũng không biết phân biệt. Sự tình hôm nay cũng là việc ta nên làm, Tam muội không cần để ở trong lòng!”

Hai huynh muội trao đổi ánh mắt, liền hiểu ý tứ của đối phương.

Mộ Dung Tuấn chỉ đứng trong chốc lát, liền chắp tay cáo từ, đi đến trước cửa, hắn bỗng nhiên quay đầu,“Tam muội, nếu Tứ muội sau này có cái gì làm quá đáng, đắc tội với người của ngươi, xin hãy giơ cao đánh khẽ.”

Nguyên lai Mộ Dung Tuấn biết người động tay động chân với quần áo của Mộ Dung Tâm Liên chính là Tô Mi. Mộ Dung Thất Thất chỉ cười khẽ,“Đại ca, ta luôn luôn tôn thờ nguyên tắc ‘Người không phạm ta, ta không phạm người’.”

“Ta đã biết.” Mộ Dung Tuấn hít một hơi thật sâu, Mộ Dung Thất Thất nói trắng ra như vậy, hắn chỉ có thể hy vọng cái vị muội tử kia của mình khôn ngoan hơn một chút, Tam muội này không hề yếu đuối như vẻ ngoài, chỉ sợ rằng nàng mới chính là nhân tài ưu tú nhất trong Mộ Dung gia tộc –

Chỉ trong một đêm, tình thế liền thay đổi. Mộ Dung Thất Thất nhanh chóng biến thành công chúa nơi hoàng gia, gả làm Nam Lân Vương phi; mà Mộ Dung Tâm Liên lại được sắc phong làm Trắc phi của Tĩnh vương.

“Tiểu thư, không nghĩ tới, lúc trước ta hủy đi quần áo của nàng, lại giúp mộng đẹp của nàng thành sự thật! Bất quá người yên tâm, ta đã tung ra lời đồn, hiện tại mọi người trong kinh thành đều biết, kỳ thật Tĩnh vương từ hôn chính bởi vì Mộ Dung Tâm Liên, bọn họ sớm đã có tư tình, Mộ Dung Tâm Liên đoạt vị hôn phu của muội muội, hiện tại thanh danh của nàng chính là thúi tới tận trời a. Bất quá, Long Trạch Cảnh Thiên tốt nhất đừng có đi đâu, nếu không… Hừ hừ! Ai bảo bọn họ dám khi dễ tiểu thư chứ!

## 22. Chương 29

Chương 29: Hải Đường Xuân Thủy

Thủy Trúc viên, Tô Mi mặt tươi như hoa, Mộ Dung Thất Thất đã nói, làm việc phải dùng não, đừng có hở ra là động tay động chân, cho nên hiện tại nàng cũng học cách sử dụng “ám chiêu”.

“Rất tốt!” Mộ Dung Thất Thất đưa cho Tô Mi một khối ngọc bội màu trắng có hình rồng:” Long Trạch Cảnh Thiên còn thiếu ta năm mươi vạn lượng bạc trắng, ngươi đi đòi đi. Nhớ kỹ, ta chỉ lấy ngân phiếu.”

Tô Mi vuốt ngọc bội, nhìn Mộ Dung Thất Thất, về chuyện Long Trạch Cảnh Thiên vô tình gặp được Độc Tiên Nhi trong rừng, nàng đã nghe Tiểu Tả nói qua, bây giờ đi đòi nợ, quả nhiên đúng là thời điểm thích hợp nhất.

“Tiểu thư, ta đi đây!” Nhận lệnh, Tô Mi hớn ha hớn hở rời khỏi phủ Thừa tướng.

Thời điểm Tô Mi đang đến Tĩnh vương phủ, ở Bạch phủ- một trong tứ đại thế gia, đồng thời xuất hiện một vị khách nhân xa lạ.

“Thông bảo trai?” Nhìn đến thiếp tử trong tay, Bạch Mục Phi sửng sốt, bọn họ vốn không có làm ăn với Thông bảo trai, không biết tại sao đích thân chưởng quầy của Thông bảo trai lại đến đây. Bất quá, trên thế giới này, chắc chẳng có ai lại khước từ Quang Hoa công tử của Thông bảo trai:” Mau mau cho mời!”

Người tới là một vị trung niên nam tử khoảng bốn mươi tuổi, khuôn mặt đen sạm, gầy gò, nhìn thấy Bạch Mục Phi, trung niêm nam tử chắp tay, hướng về phía trước:” Bạch công tử!”

“Phương chưởng quỹ!” Bạch Mục Phi phi thường khách khí đáp lễ, lập tức sai người dâng trà, không dám có chút chậm trễ.

Phương Quỳ thoải mái ngồi xuống, người hầu phía sau lập tức đem một cái hòm gỗ làm từ cây đàn hương đặt lên bàn:” Bạch công tử, ta không rỗi mà nói lời khách sáo. Hôm nay, ta tới quý phủ theo mệnh lệnh của công tử nhà ta, đem hộp trang sức này đưa cho Bạch đại tiểu thư.”

Phương Quỳ nói như vậy, khiến Bạch Mục Phi kinh ngạc. Trang sức của Thông bảo trang vốn ngàn vàng khó cầu, hiện tại lại độc độc tặng cho Bạch Ức Nguyệt một hộp tran sức, rốt cuộc Quang Hoa công tử có ý gì? Chẳng lẽ, hắn để ý tới muội muội sao?

Việc Bạch Mục Phi ngây người tựa hồ đã được Phương Quỳ dự đoán trước, hắn cười, vuốt vuốt chòm râu:” Bạch công tử, không cần nghĩ nhiều, kỳ thật công tử nhà ta nợ Bạch đại tiểu thư một cái nhân tình, bây giờ xin hoàn trả.”

“Hoàn trả?” Chuyện này lại càng khiến Bạch Mục Phi khó hiểu hơn, lúc nào thì muội muội đã giúp Quang Hoa công tử? Tại sao mình lại không biết? Nghĩ hoài cũng chẳng nghĩ ra, Bạch Mục Phi đành sai hạ nhân đi thỉnh Bạch Ức Nguyệt.

Hôm nay, vừa vặn Bình Dương công chúa Long Trạch Vũ Nhi cũng tới Bạch phủ làm khách, bởi không cần gả cho Quỷ vương để xung hỉ, tâm tình của Long Trạch Vũ Nhi thật rất thư sướng.

Về phần tại sao lại đến Bạch Phủ, chính bởi vì Bạch Mục Phi.

Thông gia còn lại\* mà Đoan Mộc Tình đã chọn cho Long Trạch Vũ Nhi chính là Bạch gia, Bạch gia phú giáp một phương, có rất nhiều tiền. Nếu Long Trạch Vũ Nhi trở thành con dâu của Bạch gia, vậy sau này con trai mình đăng cơ, lúc cần tiền, còn sợ Bạch gia keo kiệt sao? (\*một nhà là Thượng Quan gia….bà này giỏi nhất chính là tưởng bở =.=)

“Kỳ thật, ta cảm thấy Tam tiểu thư Mộ Dung gia thực đáng thương.” Nhìn thấy vẻ vui sướng của Long Trạch Vũ Nhi, Bạch Ức Nguyệt liền nói ra ý nghĩ của mình :”Dù không quan tâm đến những lời đồn về Phượng Thương, nhưng thân nữ tử lại phải lưu lạc xứ người, cũng không phải là chuyện dễ dàng có thể chịu được.”

“Bạch Ức Nguyệt, ngươi có ý gì a?”

Thấy Bạch Ức Nguyệt thương cảm thay Mộ Dung Thất Thất, Long Trạch Vũ Nhi mất hứng:” Nếu nàng ta không đi, chẳng phải bổn cung phải gả cho Quỷ vương sao? Ngươi có biết đến kết cục của những nữ nhân đã gả cho Quỷ vương không? Ngươi có phải muốn bổn cung chết thảm trong đêm tân hôn hay không?”

Đối với sự điêu ngoa của Long Trạch Vũ Nhi, Bạch Ức Nguyệt thấy mãi cũng sớm tập thành thói quen, bất quá nàng cũng sẽ không vì đối phương là công chúa mà hướng nàng ta cúi đầu:” Công chúa, người sinh ra là do cha mẹ nuôi dưỡng, không phải do tảng đá dạy dỗ. Hiện tại, Tam tiểu thư phải thay ngươi gả sang Bắc Chu, ngươi ít nhất cũng nên có một chút cảm kích. Nguyệt nhi chưa từng có ý như công chúa nói, chỉ là đang nói ra sự thực mà thôi.”

“Ngươi–” Long Trạch Vũ Nhi tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, nàng là công chúa, vì sao Bạch Ức Nguyệt chẳng bao giờ để cho nàng chút thể diện như vậy! Nhìn thấy biểu tình vân đạm phong khinh của Bạch Ức Nguyệt, Long Trạch Vũ Nhi liền sinh khí.

Hừ! Hiện tại bổn cung không thèm chấp ngươi, đợi đến lúc bổn cung đến Bạch gia làm tẩu tử của ngươi, nhất định khiến ngươi đẹp mặt.

Đúng lúc này, người do Bạch Mục Phi phái tới liền đánh vỡ bầu không khí căng thẳng, nghe được Thông Bảo trai tặng cho Bạch Ức Nguyệt một hộp trang sức, Long Trạch Vũ Nhi liền đem mọi chuyện không vui vứt ra sau đầu, tựa như mình mới là người thu được lễ vật:” Ở đâu, dẫn bổn cung đi!”

Tới đại sảnh, thấy cái hòm bên cạnh Phương Quỳ, Long Trạch Vũ Nhi lập tức ra lệnh cho hắn mở cái hòm ra. “Thực xin lỗi, công tử đã nói, hộp trang sức này dành tặng cho Bạch đại tiểu thư, chỉ có thể được được Bạch đại tiểu thư tự mình mở ra.”

Bị mất mặt trước nhiều người, khí sắc của Long Trạch Vũ Nhi cực kỳ khó coi, ánh mắt của Phương Quỳ trực tiếp phóng thẳng qua người công chúa, hòa ái hướng về phía Bạch Ức Nguyêt.

“Bạch đại tiểu thư, hảo! Công tử nhà ta vì muốn cảm tạ sự trợ giúp của tiểu thư, mới thiết kế riêng bộ “Hải Đường Xuân Thủy” này, lệnh tiểu nhân đưa cho tiểu thư, làm hạ lễ chúc mừng ngày tiểu thư tròn mười sáu tuổi.”

Phương Quỳ đến trước mặt Bạch Ức Nguyệt, mở hòm ra. Nhất thời, chỉ nghe thấy một mảnh thanh âm hít khí, đôi mắt của những nữ tử đang đứng nơi đây điều hiện lên ánh sao, ngay cả Bạch Mục Phi là nam nhân cũng không khỏi bị tay nghề tỉ mỉ, thiết kế tinh sảo kia hút hồn.

“Thật xinh đẹp!” Long Trạch Vũ Nhi vươn tay, muốn chạm vào, lại bị Phương Quỳ ngăn lại:” Công chúa, bộ trang sức này rất quý giá!”

Ngụ ý, ngươi đừng có mà phá hủy nó.

Một câu, đủ khiến Long Trạch Vũ Nhi nổi giận:” Bổn cung chỉ muốn nhìn thử chút!…Bất quá chỉ là đống đồng nát.”

Phương Quỳ cũng không vì lời nói của Long Trạch Vũ Nhi mà bực dọc, ngược lại, đem hòm trang sức đưa đến tận tay Bạch Ức Nguyệt:” Phía sau những trang sức này đều có khắc khuê danh của Đại tiểu thư, công tử nhà ta đã nói, bộ trang sức này Thông bảo trai sẽ không làm ra bộ thứ hai, Bạch đại tiểu thư yên tâm, thiên hạ này sẽ không có ai có bộ trang sức giống như vậy. Nếu có, khẳng định có người đã sao chép nó.”

Sinh ra trong một gia tộc giàu có, từ nhỏ, Bạch Ức Nguyệt đã sống trong nhung lụa, có báu vật nào chưa thấy qua đâu, nhưng nàng vẫn bị bộ” Hải Đường Xuân Thủy” này hấp dẫn thật sâu. Chỉ cần liếc mắt một cái, nàng đã nhận ra nó được làm từ cực phẩm Dương chi ngọc. Vật báu quý giá như vậy, trang sức tinh mĩ như thế, thật sự là dành cho mình sao? Bạch Ức Nguyệt có chút khó tin.

“Lễ vật trân quý như vậy, thật là tặng cho ta sao? Thứ cho Nguyệt nhi nói thẳng, Nguyệt nhi cũng không nhớ đã từng gặp qua Quang Hoa công tử lúc nào, càng không nhớ rằng đã giúp hắn, có phải Quang Hoa công tử nhớ nhầm hay không? Nếu là như vậy, Nguyệt nhi không dám nhận lấy lễ vật này, bởi nó thực rất rất quý!”

Lời này của Bạch Ức Nguyệt phi thường chân thành, thấy nàng như vậy, Phương Quỳ rất chi là vui mừng. Ánh mắt nhìn người của tiểu thư thực không tồi, vị Bạch tiểu thư này rất xứng để kết giao bằng hữu.

“Đại tiểu thư xin yên tâm. Công tử nhà ta không có nhớ nhầm. Bởi vì tiểu thư thiện tâm, trong lúc vô tình đã làm chuyện tốt, nên người mới không nhớ rõ. Nhưng đối với công tử nhà ta mà nói, tiểu thư với hắn chỉ tình cờ gặp nhau, người lại sẵn sàng bênh vực lẽ phải, thực rất đáng quí! Xin cứ yên tâm!”

Thấy Bạch Ức Nguyệt vô tình lại nhận được nguyên bộ trang sức của Thông bảo trai, Long Trach Vũ Nhi đứng một bên hâm mộ đến mức mắt sắp lòi ra. Không được! Nàng là công chúa, vì sao Bạch Ức Nguyệt có được, nàng lại không?

Nghĩ vậy, Long Trạch Vũ Nhi liền đến trước mặt Phương Quỳ, chống nạnh, chỉ về phía hắn nói:”Này, trở về nói với công tử gì gì đó của các ngươi một tiếng, bổn cung cũng muốn một bộ trang sức, muốn nó độc nhất vô nhị! Bảo hắn nhanh làm một bộ dâng lên cho bổn cung! Đến lúc đó bổn cung sẽ thưởng hắn thật hậu hĩnh!”

## 23. Chương 30

Chương 30: Trắc Vương phi

Long Trạch Vũ Nhi vênh váo hung hăng, khiến cho Bạch Mục Phi cùng Phương Quỳ đồng thời nhíu mày. Bạch Mục Phi không lên tiếng, nhưng Phương Quỳ cũng không cho phép có người nói chủ tử nhà mình như vậy.“Cho dù công chúa có chi vạn lượng hoàng kim, cũng phải xem công tử nhà ta có tâm tình hay không. Huống chi –”

Phương Quỳ nhìn đánh giá Long Trạch Vũ Nhi một chút,“Xem giá trị của công chúa, chỉ sợ là mua không nổi.”

“Ngươi nói cái gì? Ngươi nói bản cung không có tiền?” Là một công chúa cao cao tại thượng, Long Trạch Vũ Nhi khi nào thì bị người đùa cợt như vậy,“Bản cung có rất nhiều tiền, nói, muốn bao nhiêu?”

“Ha ha……” Thấy Long Trạch Vũ Nhi không biết điều như vậy, Phương Quỳ cười lạnh một tiếng.

“Riêng bộ “Hải Đường Xuân Thủy” trong tay Bạch tiểu thư này, chỉ riêng tiền vật liệu là đã vạn lượng hoàng kim, chưa bao gồm nhân công, giá thành phẩm cùng với tỉ giá tăng trưởng\* chưa được đánh giá . Mới nhiêu đây thôi, công chúa đã khó trả nổi. Với lại, cho dù công chúa có đập nồi bán sắt\*, có thể đưa tiền ra, công tử nhà ta cũng không chịu làm. Dù sao, người có thể lọt vào mắt công tử nhà ta cực kỳ ít ỏi, chỉ một trong vạn người. Công chúa vẫn là thu hồi ý niệm trong đầu, mắc công lại bị người khác chê cười!” (\* ý là bán hết gia sản)

“Ngươi!” Bởi Phương Quỳ không chừa cho mình chút mặt mũi, khiến cho Long Trạch Vũ Nhi bạo phát ngay tại chỗ,“Người đâu, đem tên hỗn đản này giết cho ta! Đóng cửa Thông bảo trai lại! Đất này là đất của vương, dân nơi này cũng là do vương trị\*. Bổn cung cũng không tin, một cái Thông bảo trai nho nhỏ dám chống lại mệnh lệnh bổn cung!” (\*bà nì lấy vương quyền ra uy hiếp)

“Ha ha ha!” Nghe xong lời Long Trạch Vũ Nhi nói, Phương Quỳ cười ha hả, “Không cần phiền đến công chúa ! Ngay hôm nay, Thông bảo trai sẽ không còn ở Tây Kỳ quốc. Công tử nhà ta đã đem Thông bảo trai chuyển sang quốc gia khác, lễ vật đưa cho Bạch tiểu thư là tác phẩm cuối cùng công tử ta làm ở Tây Kì quốc.”

Nói xong lời này, Phương Quỳ hướng Bạch Mục Phi cùng Bạch Ức Nguyệt cung kính hành lễ,“Công tử nhà ta nói, ngày xưa được nhị vị chiếu cố, hôm nay báo đáp Bạch tiểu thư, ngày khác chắc chắn sẽ đưa một phần hậu lễ khác cấp cho Bạch đại công tử. Nhiệm vụ công tử giao cho tiểu nhân, tiểu nhân đã hoàn thành, sẽ không nói nhiều nữa, xin cáo từ!”

Chỉ sau một tiếng “Cáo từ”, Phương Quỳ cùng với tùy tùng đi theo liền biến mất ở trước mắt mọi người.

Cao thủ bát đoạn! Trong lòng Bạch Mục Phi kinh ngạc dị thường. Người như vậy thế nhưng lại cam tâm tình nguyện làm thủ hạ cho Quang Hoa công tử, chấp nhận làm một chưởng quầy nho nhỏ, Quang Hoa công tử kia rốt cuộc là bậc tuyệt sắc đến nhường nào!

Tại thời điểm cấm quân kinh thành tới Thông bảo trai, nơi này quả nhiên đã không còn chút bóng người. Bởi vì Bình Dương công chúa muốn đóng cửa Thông bảo trai, khiến cho chuyện của Thông bảo trai cùng với chuyện Bạch đại tiểu thư nhận được bộ “Hải Đường Xuân Thủy”, vượt qua chuyện Tĩnh Vương bức Mộ Dung Thất Thất từ hôn đồng thời khiến nàng phải gả sang quốc gia khác, trở thành đề tài nóng nhất kinh thành lúc bấy giờ.

Lúc này, người đang buồn bực nhất hẳn là Tĩnh vương Long Trạch Cảnh Thiên. Khó khăn lắm mới hưu được Mộ Dung Thất Thất, không nghĩ tới lại bị Mộ Dung Tâm Liên quấn lấy.

Mộ Dung Thái nhất quyết muốn xử tử Mộ Dung Tâm Liên, thân thể của một nữ tử đã để cho người ta nhìn hết, có sống cũng không có người muốn lấy, đồi phong bại tục như vậy, thật sự khiến gia môn bất hạnh. Thế là lấy mạng người ra mà bắt Long Trạch Cảnh Thiên phải đáp ứng thú nàng ta làm trắc phi.

Long Trạch Cảnh Thiên vừa gật đầu đồng ý, Mộ Dung Thái liền tiến cung thỉnh chỉ, kiệu nhỏ trực tiếp theo sau hắn đem Mộ Dung Tâm Liên đưa đến Tĩnh vương phủ.

Mộ Dung Tâm Liên đã trở thành Trắc Vương phi của Long Trạch Cảnh Thiên danh phù kỳ thực, trong vương phủ mạc danh kỳ diệu có một nữ nhân, khiến cho Long Trạch Cảnh Thiên cực kỳ khó chịu.

Vừa vặn lúc sau, Độc Tiên Nhi phái người cầm ngọc bội đến lấy năm mươi vạn lượng bạc trắng kia, đối phương đến lấy tiền luôn mồm nói,“ Nguyện vọng lớn nhất của tiểu thư nhà ta đời này chính là “Trọn đời yêu một người, đầu bạc không phân ly” Vương gia đã có tân nương tử ôn nhu kiều mỵ, cũng đừng bày ra cái bộ dáng si tình. Lừa gạt người cảm tình khác là không tốt, cứ chậm trễ hôn nhân đại sự của tiểu thư nhà ta như vậy rất phiền lòng.!”

Cũng không biết Độc Tiên Nhi tìm ở đâu một nha đầu nhanh mồm nhanh miệng như vậy, mỗi câu đều khiến người ta tức nghẹn mà chết, Long Trạch Cảnh Thiên lại không biết nên đối xử như thế nào với đối phương, dù sao nàng cũng là tâm phúc bên cạnh Độc Tiên Nhi, hắn còn muốn thú Độc Tiên Nhi làm Vương phi, không thể đắc tội người bên nàng được.

“Vương gia, mất dấu nàng ta rồi.”

Lục Nguyên chắp tay, đứng ở trước mặt Long Trạch Cảnh Thiên, cúi đầu xuống, chờ đợi giáo huấn. Hắn vốn đi theo Tô Mi, lại không nghĩ rằng đối phương lại phi thường quen thuộc với kinh thằng, chỉ mới qua hai con phố, liền đem hắn đá lại ở phía sau.“Thỉnh Vương gia trách phạt!” “Người của nàng, tất nhiên –” Hết thảy đều như Long Trạch Cảnh Thiên dự kiến trong lòng, nữ tử băng thanh ngọc khiết như vậy, người bên người tất nhiên sẽ không tầm thường. Nhưng mà, nàng hiểu lầm mình, không chịu gặp mình, cái này nên làm như thế nào cho phải?

Suy nghĩ thật lâu, Long Trạch Cảnh Thiên ra lệnh,“Độc Tiên Nhi khẳng định đang ở kinh thành, Lục Nguyên, ngươi phái người đi thăm dò, cần phải tìm được nơi Độc Tiên Nhi đang ở. Bổn vương không muốn khiến cho nàng hiểu lầm, nhất định phải tự mình hướng nàng giải thích rõ ràng.”

“Dạ!” Đối sự “si tình” của Vương gia, Lục Nguyên chỉ có thể thầm cảm khái ở trong lòng; người ta chính là muốn trốn, bọn họ như thế nào có thể tìm được đây!

Ngoài thư phòng, Lục Dã ngăn cản Mộ Dung Tâm Liên mang theo thực hộp tới thăm Long Trạch Cảnh Thiên, “Trắc Vương phi, Vương gia có chuyện, không muốn người quấy rầy.”

“Nha –” Mộ Dung Tâm Liên có chút mất mát, nâng lên mắt nhìn vào thư phòng.

Tâm nguyện của nàng rốt cục đạt được , tuy rằng chỉ là trắc phi, nhưng mà Mộ Dung Tâm Liên tin tưởng dựa vào diện mạo xinh đẹp, cùng sự thông minh của mình nhất định có thể nắm chặt tâm của Long Trạch Cảnh Thiên. Nhưng, đêm qua Long Trạch Cảnh Thiên cũng không có đến phòng nàng, nói một cách khác, Long Trạch Cảnh Thiên chính là cấp cho nàng một cái chỗ ở trong vương phủ, tựa hồ đối nàng cũng không có một chút hứng thú, điều này làm cho Mộ Dung Tâm Liên có chút lo lắng.

Bắt lấy tâm nam nhân, hoặc là, sinh hạ con nối dõi. Đây là biện pháp mà mẫu thân Trịnh Mẫn đã từng dạy cho Mộ Dung Tâm Liên! Không chiếm được sủng ái, vậy nhất định phải có con để dựa vào, chỉ như vậy nữ nhân mới có thể có hi vọng.

Không, không được, không thể như vậy được! Không thể được dễ dàng chịu thua như vậy! Mộ Dung Tâm Liên hít một hơi thật sâu.

Nàng vừa mới vào vương phủ, còn nhiều thời gian, không thể nóng vội, nóng vội ngược lại có thể hỏng việc. Dù sao, nàng cũng còn thời gian! Tâm của Long Trạch Cảnh Thiên, nàng muốn! Con, nàng muốn! Vị trí Vương phi, nàng cũng muốn! Hết thảy thứ mà nữ nhân muốn, nàng đều phải giành lấy!

“Đây là canh đậu xanh bách hợp ta tự mình nấu, phiền ngươi đưa vào Vương gia, ta về trước vậy!” Mộ Dung Tâm Liên ra hiệu cho nha hoàn phía sau đem hộp ăn tới, từ đầu đến cuối, trên mặt của nàng đều là nụ cười ôn nhu, không có một tia ảo não.

“Ta xin về trước ! Phiền ngươi !”

Thái độ của Long Trạch Cảnh Thiên đối với vị Trắc phi mới nạp này, Lục Nguyên, Lục Dã đi theo hắn bên người đều rất rõ ràng, Lục Dã nguyên bản nghĩ Mộ Dung Tâm Liên nghe được Vương gia không muốn thấy nàng, sẽ tức giận, tự cao tự đại, không nghĩ tới đối phương còn rất hòa khí , làm cho Lục Dã đối với vị Trắc Vương phi này có chút hảo cảm, nói sẽ cầm hộp đồ ăn đưa đi vào.

“Bổn vương không thích ăn đồ ngọt, các ngươi ăn đi!” Long Trạch Cảnh Thiên nhíu nhíu mày, đem hộp đồ ăn đẩy ra,“Về sau nếu nàng đưa đến nữa, các ngươi đều ăn luôn đi, bổn vương không muốn nhìn đến.”

Liên tục mười ngày, Mộ Dung Tâm Liên đều bất chấp mưa gió, vào giờ ngọ mỗi ngày đều tự mình đến chỗ Long Trạch Cảnh Thiên đưa món canh do chính mình làm. Kết quả là, tất cả đều vào bụng của Lục gia hai huynh đệ, nàng thế nhưng không biết.

Mà trong mười ngày này, từ Bắc Chu truyền đến tin tức, Nam Lân vương Phượng Thương sẽ tự thân đến Tây Kì quốc đón Vương phi, hơn nữa lại phái người tới dạy cho Mộ Dung Thất Thất về lễ nghi cung đình của Bắc Chu quốc, lại còn cho phu tử bác học đa tài đến trước, chủ yếu là để dạy Nam Lân Vương phi tương lai ngôn ngữ Bắc Chu cùng một số phong tục địa phương.

## 24. Chương 31

Chương 31: Lấy lòng công chúng.

Trong Thúy Trúc viên chất đầy lễ vật mà Phượng Thương đưa tới từ Bắc Chu, quần áo, trang sức, đồ gia dụng, ngay cả những món ăn đặc sắc của Bắc Chu cũng có. Tóm lại, phàm là những thứ mà một Vương phi nên có, toàn bộ đều được Phượng Thương chuẩn bị chu đáo.

“Công chúa mặc quần áo của Bắc Chu vào thật sự rất xinh đẹp!” Phượng Ngọc đứng trước mặt Mộ Dung Thất Thất, miệng liên tục phát ra âm thanh “chậc, chậc”.

Phượng Ngọc là vị cô cô phụ trách lễ nghi do Phượng Thương phái tới, là nô tài của Phượng gia, bởi nhà nàng đã trung thành qua nhiều thế hệ, thế nên mới được ban thưởng họ “Phượng”.

Tiếp xúc với nhau được mấy ngày, Phượng Ngọc đối với Mộ Dung Thất Thất- vị Nam Lân Vương Phi tương lai này phi thường vừa lòng. Mọi lễ nghi phiền phức, Phượng Ngọc chỉ cần biểu diễn một lần, Mộ Dung Thất Thất lần thứ nhất đã có thể thực hiện giống đến chín phần, lần thứ hai liền đạt được tiêu chuẩn.

Mặc dù Phượng Ngọc đã gặp qua rất nhiều vị tiểu thư quý tộc ở Bắc Chu, nhưng cũng chưa thấy người nào có khí chất tựa huệ, tấm lòng tựa lan như thế. Bất quá chỉ mới vài ngày, Phượng Ngọc cảm thấy toàn bộ những điều mình biết, đã được Mộ Dung Thất Thất học hết, nàng bây giờ tựa như anh hùng không có đất dụng võ.

“Tiểu thư chúng ta mặc cái gì cũng đẹp hết!”

Tô Mi đối với vị cô gia tương lai có chút chờ mong, ít nhất đến hiện tại, thái độ Phượng Thương dành cho Mộ Dung Thất Thất chính là rất coi trọng, điều này khiến Tô Mi thực vừa lòng. Với lại, có lẽ vị cô gia này hơi quá cẩn thận đi, ngay cả quần áo chuẩn bị cho nàng cùng Tố Nguyệt cũng đều chuẩn bị tốt hết, xem ra vị cô gia tương lai rất biết cách “lấy lòng công chúng”.

Tố Nguyệt rất là thích phục sức của Bắc Chu, chia thành hai vạt, hơn nữa, phong tục của người Bắc Chu cũng không có nghiêm cẩn như Nam Phương quốc, nữ nhân cũng có thể cưỡi ngựa, cũng có thể chơi bóng, như thế rất hợp với tính cách của Tố Nguyệt a.

“Tuy rằng khi mặc la quần, tiểu thư rất đẹp, nhưng khi mặc quần áo Bắc Chu vào, tiểu thư lại tăng thêm vẻ oai hùng hiên ngang!” Lời của Tô Nguyệt nói đúng vào trọng tâm.

“Phượng Ngọc cô cô, dạo gần đây đã phiền ngươi chỉ bảo, cảm ơn ngươi! ” Mộ Dung Thất Thất dựa theo lễ nghi của Bắc Chu, cung kính hành lễ với Phượng Ngọc.

“Ôi, công chúa, người làm cái gì vậy! Lễ lớn như vậy, ta không nhận nổi!”

Phượng Ngọc vội vàng đỡ Mộ Dung Thất Thất lên :”Những điều này đều là việc mà nô tài phải làm, công chúa về sau không thể lại như lúc nãy, để cho ngoại nhân thấy, không tốt cho người. Người là Vương phi tương lai, nô tài từ đầu tới cuối cũng chỉ là bầy tôi, tôn ti trật tự không nên đảo lộn.”

“Phượng Ngọc cô cô, hiện tại không có người ngoài, chẳng lẽ cô cô còn lo mình sẽ nói cho họ sao!” Tố Nguyệt cười cười kéo Phượng Ngọc cô cô:” Tiểu thư nhà ta thực lòng thực dạ cảm tạ cô cô, cô cô không nên chối từ.”

Tuy rằng Tố Nguyệt nói rất đúng, nhưng mà Phượng Ngọc vẫn như trước, không dám lỗ mãng.

Trước khi nàng đến đây, Phượng Thương đã ngàn lần dặn dò, vạn lần nhắc nhở, bảo nàng phải hảo hảo hầu hạ Mộ Dung Thất Thất. Phượng Ngọc phục vụ ở Nam Lân Vương phủ lâu như vậy, chưa từng gặp qua vị tiểu thư nào được Vương gia để ý đến thế, ngay cả Bảo Châu công chúa của Bắc Chu hay đệ nhất tài nữ- Mục Vũ Điệp, Vương gia cũng chưa từng để lộ vẻ hòa nhã đối với họ.

Trước đây, Phượng Ngọc đối với năng lực của vị công chúa mới được sắc phong đồng thời cũng là Nam Lân Vương phi tương lai có chút hoài nghi, nhưng mà trải qua mấy ngày tiếp xúc, Phượng Ngọc cảm thấy mắt nhìn người của Phượng Thương quả thực không tồi.

Mộ Dung Thất Thất tuy rằng dung mạo bình thường, nhưng lại thông minh, nhanh nhẹn, thái độ đối nhân xử thế vừa hòa khí vừa hào phóng, riêng chuyện học cách nói giọng và ngôn ngữ của quý tộc ở Bắc Chu, phu tử\* chỉ cần dạy ba ngày, Mộ Dung Thất Thất liền tuôn một tràng tiếng kinh thành khiến phu tử sợ tới mức xém chút nữa liền bái nàng làm sư phụ. (\* thầy giáo)

Có một người dễ thương như vậy ở bên cạnh Vương gia, ắt hẳn thân thể Vương gia sẽ khá lên nhiều!

Phượng Ngọc nào đâu biết rằng, cái gọi là ngôn ngữ của vương tôn quý tộc ở Bắc Chu còn gọi là tiếng kinh thành, cùng với tiếng phổ thông ngày sau giống y như đúc, đối với Mộ Dung Thất Thất mà nói, việc này chính xác là dễ như ăn cháo.

Học ba ngày mới mở miệng nói giọng kinh thành, bởi vì Mộ Dung Thất Thất không muốn dọa chết phu tử của nàng, không nghĩ làm như thế vẫn khiến người kia bị hù dọa, cái bộ dáng ” công chúa kinh tài\*” của phu tử, đến nay vẫn trở thành trò cười cho Tô Mi cùng Tố Nguyệt. (\*có tài năng đáng kinh ngạc – chắc vậy :d)

“Tiểu thư, đến lúc học rồi.” Tố Nguyệt xem thời gian, nhắc nhở nàng.

Cái gọi là học, trừ bỏ học ngôn ngữ của Bắc Chu, còn phải học lịch sử của nơi đây.

Phu tử Phượng Thương phái tới bất quá chỉ mới hai mươi lăm, hai mươi sáu tuổi, trẻ tuổi tài cao, tên là Nạp Lan Tín. Từ khi Mộ Dung Thất Thất mở miệng nói tiếng Bắc Chu, khiến Nạp Lan Tín sợ hãi, liền sau đó, chuyện học ngôn ngữ Bắc Chu trực tiếp bị bỏ qua, Nạp Lan Tín bắt đầu truyền thụ lịch sử Bắc Chu cho Mộ Dung Thất Thất.

Đối với cái “đệ tử” này, Nạp Lan Tín không biết nên dùng từ ngữ gì để tả nàng nữa.

Không thể không nói, vị Chiêu Dương công chúa thanh khiết này thực thông minh, khi giảng bài cho nàng, hắn chỉ mới nói một chút, nàng đã có thể suy một ra ba.

Vốn đối với việc Vương gia chọn Mộ Dung Thất Thất, Nạp Lan Tín có chút thắc mắc, nhưng đến hiện tại, hắn hoàn toàn hiểu được, Vương gia là tuệ nhãn thưởng châu\*. Chỉ có viên minh châu như thế này mới xứng với Phượng Thương. (\*có mắt nhìn người)

“Đại lục có bốn quốc gia, Bắc Chu, Tây Kỳ, Nam Phượng, Đông Lỗ. Đông Lỗ quốc tồn tại lâu nhất, từ khi kiến quốc đến hiện tại đã được 238 năm.” “Bắc Chu, Tây Kỳ, Nam Phượng, ba quốc gia này cách đây 25 năm chính là Tần quốc, sau bởi vì một số nguyên nhân phát sinh, Đại tướng quân Hoàn Nhan Trì liền chiếm lĩnh phương bắc, lập nên Bắc Chu; Lại bộ thượng thư Long Trạch Lan lập Tây Kỳ, Quốc trượng Minh Bất Tri lập Nam Phượng. Thế nên mới có cục diện bốn nước cùng tồn tại như hiện nay.”

Nạp Lan Tín không biết vì sao Phượng Thương lại muốn mình truyền đạt những điều này cho Mộ Dung Thất Thất, chỉ là một nữ nhân, biết nhiều như vậy để làm gì? Bất quá, đây là mệnh lệnh của Phượng Thương, hắn cũng chỉ có thể tuân theo.

“Tiên sinh, ta nghe nói Đông Lỗ không lớn lắm, nhưng vì sao đối mặt với Tần quốc lớn gấp bốn lần nó, lại có thể tồn tại lâu như vậy?”

Vấn đề Mộ Dung Thất Thất đề cập đến khiến Nạp Lan Tín gật gật đầu tán thưởng, quên luôn chuyện hắn nghĩ Mộ Dung Thất Thất chỉ cần học nữ tắc, không cần biết nhiều như vậy.

“Công chúa, Đông Lỗ ven biển, sự nghiệp hàng hải của bọn họ phi thường phát đạt, cùng “Bồng Lai đảo” chốn hải ngoại có quan hệ rất tốt. Mọi triều đại, hoàng hậu của Đông Lỗ quốc đều là nữ tử xuất thân từ Bồng Lai đảo, khi quốc gia gặp nạn, Bồng Lai đảo đều ra mặt giúp đỡ.”

“Hơn nữa, Đông Lỗ sản xuất muối, muối lại là vật không thể tách rời với cuộc sống của dân chúng, Tần quốc tuy rằng đất rộng của nhiều, nhưng vẫn phải nhập khẩu muối của Đông Lỗ quốc.”

“Bồng Lai đảo?” Mộ Dung Thất Thất nghĩ tới Bồng Lai tiên cảnh trong truyền thuyết, bất quá Bồng Lai đảo này dường như không giống với truyền thuyết.

Nạp Lan Tín dùng trọn một ngày truyền hết những kiến thức hắn biết về Bồng Lai đảo cho nàng, nghe nói cao thủ ở nơi đó nhiều như mây, trên đại lục, Tử sắc Thất đoạn cao thủ đã được coi là rất giỏi, nhưng ở Bồng Lai, bất quá chỉ là một trình độ của một tiểu đệ tử.

Nếu thực sự có một nơi như vậy, thật muốn tìm cơ hội đi xem thử một chút! Mộ Dung Thất Thất thầm nghĩ trong lòng, chuyện của Bồng Lai đảo khiến tính hiếu thắng của nàng rục rịch dâng trào, không biết với năng lực hiện tại của nàng khi đến Bồng Lai đảo có thể xếp ở vị trí nào.

Tại một biệt viện nơi kinh thành, Phượng Ngọc cùng Nạp Lan Tín cung kính đứng phía sau một nam tử áo trắng. Nam tử một tay cầm hộp đựng thức ăn cho cá, một tay thả thức ăn xuống nước, thu hút một đám cá tới.

“Ồ, Vương phi biểu hiện tốt như vậy sao?!” Nghe xong hồi báo của hai người, khóe miệng Phượng Thương hiện lên một nụ cười mỉm:” Xem ra, vị tiểu vương phi có chút ngoài dự đoán của mọi người! Các ngươi vất vả rồi!”

Lời nói của Phượng Thượng lộ ra chút khoái hoạt, xuất phát từ nội tâm. Phượng Ngọc cùng Nạp Lan Tín cúi thấp đầu, đối với người nam nhân trước mắt này hiện lên vẻ cung kính. Có thể khiến Vương gia vui vẻ, tâm tình của họ cũng tốt lắm, bất quá toàn bộ công lao đều là của Mộ Dung Thất Thất.

## 25. Chương 32

Chương 32: Tư tâm nho nhỏ của nam nhân

“Đám ruồi bọ kia đâu? Gần đây còn có đi tìm Vương phi không?” Phượng Thương đem hộp thức ăn cho cá đưa cho Cát Tường đứng bên cạnh, lại nhận khăn lông ướt lau tay từ Như Ý.Thấy Phượng Thương dùng từ “Ruồi bọ” để hình dung Lí Vân Khanh cùng Thượng Quan Vô Kỵ, Phượng Ngọc cùng Nạp Lan Tín đều cảm thấy vị vương gia này hình như ăn hơi nhiều “Dấm chua”.

Hai người này vốn dĩ sau khi nghe chuyện “hòa thân” của Vương phi liền tới phủ hỏi thăm, lại bị Phượng Thương trực tiếp gán cho cái biệt danh “ruồi bọ”, là những kẻ có tư tâm với Mộ Dung Thất Thất. Nhưng sự thực thì họ cũng chẳng thể chính thức được coi là “ruồi bọ”, bởi bất kỳ ai khác phái mà đến thăm Vương phi cũng đều bị chặn từ ngoài cửa.

“Vương gia, ngài yên tâm, ta sẽ xem chừng Vương phi từng ly từng tý, không để cho kẻ khác mơ tưởng Vương phi.” Bởi vì Phượng Ngọc được Phượng Thương xem như tiền bối, cho nên Phượng Ngọc ở trước mặt Phượng Thương lại không giống với nô tài bình thường, Phượng Thương đối nàng rất tôn kính.

Có lời nói của Phượng Ngọc, Phượng Thương yên tâm hơn rất nhiều.

Hắn tựa hồ mẫn cảm quá mức, nhưng mà trên người tiểu vương phi của hắn phát ra hào quang chói mắt như vậy, hắn không muốn người khác nhận thấy được sự đặc biệt của nàng nên trước tiên phải đem nàng chiếm thành của riêng đã. Đúng, làm của riêng, giấu đi đôi cánh của nàng để dưới vòng tay của mình! Thật cẩn thận che chở, khiến cho nàng trở thành bảo bối tâm can của hắn!

Nếu lời độc thoại trong lòng Phượng Thương bị người bên ngoài nghe được, bọn họ nhất định sẽ bị dọa ngất xỉu đi. Này là người bình tĩnh khôn khéo, anh minh thần võ, Nam Lân vương sao? Vì sao giống như hài đồng ngây thơ chiếm được món đồ chơi yêu thích? Quả thực là ngây thơ tới cực điểm !

Phượng Thương phân phó vài câu, đơn giản là luận điệu cũ rích nhai đi nhai lại: bảo vệ tốt Mộ Dung Thất Thất, không để cho người ta khi dễ nàng, nói dông dài nhưng cũng chỉ có mấy ý đó.

Nạp Lan Tín cảm thán ở trong lòng, vương thật sự là quá mức lo lắng . Ít nhất trong đoạn thời gian ở chung gần đây, hắn cảm thấy Mộ Dung Thất Thất không phải là hạng người yếu đuối! Chính là, vương như thế nào lại không nhìn ra? Chẳng lẽ đây chính là hiện tượng quan tâm quá thành ngớ ngẩn sao?

Đợi Phượng Ngọc cùng Nạp Lan Tín rời đi, Tấn Mặc bưng một chén dược đen đặc đi tới,“Vương, uống thuốc đi.”

“Tấn Mặc, ngươi xác định đây không phải là trả thù chứ? Ta cảm thấy gần đây thuốc càng ngày càng khó uống a?” Nhìn chén thuốc trên tay, ngửi thấy mùi gay gay của thuốc bắc, Phượng Thương cau mi,“Ngươi nhất định là trả thù ! Khi gặp Tiểu vương phi liền bị dọa cho thất kinh, nhưng lại không làm gì được nàng, cho nên mới chỉnh ta như vậy!”

“Vương gia, ngươi vẫn là mau mong chóng chóng uống hết thuốc đi!” Tấn Mặc xuất ra một cái bình nhỏ, đổ ra một thìa nhỏ dược sa màu vàng, đưa cho Phượng Thương, “Nếu ngươi muốn ôm mỹ nhân về, tốt nhất rồi uống thuốc cho tốt vào! Thân thể chính mình không thể bị thương tổn, nếu ngươi chết thì nàng chỉ có thể làm quả phụ !”

Lời nói của Tấn Mặc làm cho Phượng Thương nghe xong chỉ có thể cười khổ một tiếng, đối cái kẻ đã đi theo mình mười năm này, lời hắn nói có vẻ ác độc, nhưng Phượng Thương luôn hiểu rõ ý tứ trong đó, cho nên cũng thành thói quen. Một ngụm nuốt hết thuốc, Phượng Thương buông bát ngọc, cố gắng nuốt hết một cổ thuốc đen đen mùi ghê tới tận não xuống .

Khổ — theo khoang miệng Phượng Thương đi tới yết hầu, lan tràn khắp nơi, thực khổ –

Buông bát, Phượng Thương mở miệng cắn một viên mứt táo, mới cảm thấy có chút thoải mái hơn. Lời vừa rồi của Tấn Mặc còn đọng tại bên tai hắn, làm tâm trạng hắn sa sút một chút, đối với chuyện này, tựa hồ hắn có chút tùy hứng.

“Tấn Mặc, ngươi nói xem ta có không phải rất ích kỷ? Rõ ràng biết thân mình chỉ sợ…… Nhưng vẫn muốn giữ nàng bên người.”

Thấy trong mắt Phượng Thương toát ra bi thương chưa có trước nay, trong lòng Tấn Mặc đối với Mộ Dung Thất Thất càng thêm chán ghét.

“Vương, người sao lại có thể nói như vậy? Ta nhất định sẽ chữa khỏi bệnh của người!”

Vương chưa từng như vậy? Từ khi nhận thức cái nữ tử kia, cảm xúc vương mới trở nên phức tạp lên. Nếu không phải vì Phượng Thương để ý Mộ Dung Thất Thất, lại để Phượng Ngọc cùng Nạp Lan Tín tới bảo hộ bên người nàng, Tấn Mặc đã sớm tự tay phế ả ta.

“Tấn Mặc……” Phượng Thương ho khan hai tiếng, mâu tử u lãnh đầy hàn ý, hắn bình tĩnh nhìn chằm chằm Tấn Mặc, gằn từng tiếng, đem đáy lòng Tấn Mặc nói ra, “Không được động thủ với nàng, nếu không ta sẽ giết ngươi!” Giọng nói Phượng Thương đầy lạnh lùng cùng sát ý, Tấn Mặc hiểu được. Phượng Thương thật sự tức giận, đơn giản vừa rồi hắn đã biểu hiện rõ địch ý đối với Mộ Dung Thất Thất.

“Ta đã biết.” Tuy rằng cực kì không tình nguyện, nhưng Tấn Mặc vẫn là đồng ý.“Nhưng mà, vương, ngài có hay không nghĩ tới Thái Hậu? Phượng đại tướng quân cùng Minh Nguyệt công chúa đều chết bởi Tây Kì quốc, huống chi nàng lại là nữ nhi Mộ Dung Thái, Nhạn Đãng sơn năm đó……”

“Tấn Mặc! Nếu Hoàng tổ mẫu hỏi, thì bổn vương sẽ đi nói. Chuyện năm đó, sự tình bên trong vốn có chút cổ quái, đến khi chưa tìm ra được sự thật, bổn vương không nghĩ sẽ liên luỵ người vô tội. Nàng là Vương phi bổn vương nhận định, bổn vương tất nhiên sẽ không quan tâm!”

“Dạ.”

Thời điểm Phượng Thương đang tức giận mới dùng “Bổn vương” để xưng hô, Tấn Mặc biết lời nói của mình đã chạm vào điểm mấu chốt của hắn. Hắn tuyệt không sợ rằng Phượng Thương sẽ giết mình, hắn lo lắng là Phượng Thương sẽ cự tuyệt trị liệu. Thời tiết phía nam nóng lại ẩm ướt, không thích hợp dưỡng bệnh, nếu bọn họ có thể trở về sớm thì tốt rồi.

Lần này đến Tây Kì, không có tìm được tiểu sư đệ Liên công tử mà sư phó nhắc tới, làm cho Tấn Mặc có chút thất vọng.

Lần trước, Tấn Mặc nhận được thư của sư phó, nói với hắn cuối cùng cũng thu nhận được một đệ tử kỳ tài, Liên công tử. Nếu có thể được Liên công tử tương trợ, bệnh Phượng Thương có lẽ sẽ có cách chữa trị, Tấn Mặc nhất định phải tìm được Liên công tử.

Chính là, bức thư của sư phó bất quá chỉ vài câu ít ỏi, cũng không có cung cấp nhiều tin tức về Liên công tử, khiến cho Tấn Mặc đến bây giờ đối tiểu sư đệ này căn bản là hoàn toàn không biết gì cả.

Tin tức duy nhất được biết là Mộ Dung Thất Thất cùng Liên công tử có quen biết. Không biết có thể hay không dựa theo manh mối này mà bắt đầu tìm –

“Vương, ta nghĩ khoảng thời gian gặp thấy Vương phi, hướng nàng hỏi thăm chuyện tình sư đệ ta. Theo tin tức đáng tin cậy, ngày đó Vương phi cho Đoan Mộc Tình viên Dục tử hoàn, cũng là do sư đệ ta nghiên cứu chế tạo ra , đảm bảo bọn họ có quen biết. Hơn nữa ngày đó Mộ Dung Thất Thất giấu một số độc dược trong chủy thủ, Tấn Mặc thấy, những điều này nhất định có liên quan cùng ta sư đệ.”

Tấn Mặc từng cẩn thận nghiên cứu thuốc tê trên miệng vết thương, cuối cùng vẫn không thu hoạch được gì. Nếu đem thuốc tê như vậy dùng ở y học, để cho đại phu chữa bệnh, chữa thương; bệnh nhân sẽ không thống khổ như vậy, nguyên nhân này khiến cho Tấn Mặc càng muốn biết thêm về thành phần thuốc tê.

“Không cần, thời gian còn nhiều.” Phượng Thương lười biếng nằm xuống, dược hiệu bắt đầu phát huy tác dụng, hắn lại bắt đầu choáng váng nặng nề .

Nghe Phượng Thương nói như vậy, Tấn Mặc biết Phượng Thương vẫn phòng bị hắn, lo lắng hắn không khống chế được chính mình, làm Mộ Dung Thất Thất bị thương. Vương gia thế nhưng lại để ý nàng như vậy, làm cho Tấn Mặc rốt cục nhịn không được, hỏi ra vấn đề đã xoay quanh trong lòng mình đã lâu.

“Vương, vì sao lại là nàng? Mĩ nữ trong thiên hạ so với nàng đẹp hơn rất nhiều, tài nữ so với nàng cũng giỏi hơn thật nhiều, nữ tử cao quý so với nàng cũng có rất nhiều, nữ tử thông minh so với nàng cũng nhiều không kém. Vì sao, lại phải là nàng? Tấn Mặc nghĩ đến vương sẽ chọn người tốt hơn làm bạn!”

“Ha ha –”

Vì sao? Phượng Thương cũng từng hỏi qua chính mình, chỉ là nghĩ đến đêm trăng tròn kia, nàng tiêu sái tự nhiên, bộ dáng hào hùng vạn trượng, hắn liền cảm thấy trong lòng như hiện lên một cỗ ánh sáng tươi đẹp, dịu dàng soi rọi. Ước chừng, là vì hào quang trên người nàng, thật hấp dẫn hắn! Chỉ cần liếc mắt một cái, hắn liền nhận định nàng cả đời là của hắn.

“Tấn Mặc, sau này, ngươi sẽ biết.” Phượng Thương nhắm mắt lại, trên mặt xanh xao một mảnh. Thấy hắn không muốn nhiều lời, Tấn Mặc cúi chào Phượng Thương, khẽ khàng chậm rãi lui xuống.

Mười năm, mười năm này hắn đi theo bên người Phượng Thương, chứng kiến rất nhiều chuyện, đối với sự kiên trì của Phượng Thương, hắn chỉ có thể phục tùng.

Nếu Mộ Dung Thất Thất thật sự như lời Phượng Thương nói, cho dù có dùng hết thủ đoạn, hắn cũng sẽ đem Mộ Dung Thất Thất giữ lại bên người Phượng Thương. Nhưng mà, nếu Mộ Dung Thất Thất không xứng với Vương gia, hoặc gây thương tổn đến Vương gia, cho dù nàng có là bảo bối trong lòng Vương gia, Tấn Mặc hắn cũng sẽ dùng một đao sắc bén đưa nàng tới suối vàng!

## 26. Chương 33

Chương 33: Du hồ

Không biết là ai, lại đem khúc “Tiếu hồng trần” mà Mộ Dung Thất Thất từng xướng truyền ra ngoài, hiện tại ở toàn bộ kinh thành, vô luận đi đến bất cứ nơi nào đều nghe được có người lẩm nhẩm: “Hôm nay khóc,hôm sau cười /Không cầu ai hiểu rõ lòng ta/ Mình ta kiêu ngạo….”

Khi biết ca khúc này vốn do phế vật của phủ Thừa tướng- Mộ Dung Thất Thất sáng tác, tất cả dân chúng nơi kinh thành đều mở rộng tầm mắt. Cộng với lời đồn mà Tô Mi đã truyền ra cách đây mấy hôm, khiến chân tướng liền được sáng tỏ trước mắt mọi người!

Hóa ra, kẻ ác độc nhất chính là Nhị tiểu thư của tướng phủ cùng Tĩnh vương Long Trạch Cảnh Thiên! Hai người này vốn đã có tư tình ám muội, đã ngoại tình, lại còn muốn người ta tôn thờ, nguyên lai, người ủy khuất nhất chính là Mộ Dung Tam tiểu thư a!

Có người thông minh còn suy một ra ba, nghĩ đến những lời đồn trong kinh thành về Mộ Dung Thất Thất lúc nàng mới về tướng phủ, động não một chút, liền đoán ra đây đều là những tin mà Nhị tiểu thư tung ra, cố ý phá hỏng thanh danh của Tam tiểu thư! Nhất thời, toàn bộ dân chúng trong kinh thành đều vì đạo nghĩa không cho phép chùn bước mà đứng về phía Mộ Dung Thất Thất. (TC: \*cười lăn lộn\*)

“Ca khúc này thật sự là của Mộ Dung Thất Thất sao?”

Sau khi Long Trạch Cảnh Thiên nghe người ta diễn tấu “Tiếu hồng trần”, hắn rất kinh ngạc. Ca khúc ấy, tâm tình ấy, đúng là của kẻ đã bị mình hưu- Mộ Dung Thất Thất sao? Nàng rốt cuộc là loại người gì ? Vì sao bỗng nhiên mình lại có chút hối hận, hối hận vì đã qua loa đại khái mà để nàng tự do…

Biểu tình của Long Trạch Cảnh Thiên đều được thu lại trong tầm mắt của Mộ Dung Tâm Liên, khiến cho lòng nàng lại nổi lên giận dữ.

Mộ Dung Thất Thất, mi đúng là âm hồn không tiêu tan! Chuyện bên ngoài không cần đoán, nhất định là do nàng ta động tay động chân! Rốt cuộc nên làm cái gì đây ? Nếu Vương gia sinh ra hứng thú với Mộ Dung Thất Thất, như vậy vị trí của nàng chẳng phải sẽ bị ảnh hưởng sao?

Tuy rằng muốn giết Mộ Dung Thất Thất, nhưng mà sau khi sử dụng đấu khí từ lần trước, khí lực vẫn chưa có khôi phục lại, động võ, không thể được… Bất quá, Mộ Dung Tâm Liên không hổ là lớn lên bởi đùa giỡn với tâm kế, chỉ cần động não một chút, liền nghĩ ra biện pháp đối phó với Mộ Dung Thất Thất.

“Vương gia, ca khúc này thật sự là của Tam muội.” Mộ Dung Tâm Liên vẫn như trước duy trì bộ dáng ôn nhu hiền thục:” Vương gia, tỳ thiếp thật sự rất muốn mời hai vị muội muội trong nhà cùng đi du hồ, trước kia, quan hệ của chúng ta rất tốt, hiện tại đột nhiên tách ra, khiến tỳ thiếp có chút nhớ thương các nàng.”

” Ngươi thích thì cứ làm!”

Được Long Trạch Cảnh Thiên cho phép, Mộ Dung Tâm Liên liền gửi thiếp mời đến các vị công tử, tiểu thư của Tứ đại thế gia, ngoài ra còn có Bình Dương công chúa Long Trạch Vũ Nhi. Lúc này đây, nàng muốn cho Mộ Dung Thất Thất mất mặt đến mức chẳng dám về nhà!

” Tiểu thư, có đi hay không?” Tố Nguyệt đọc nội dung bên trong tấm thiếp cho Mộ Dung Thất Thất.

“Đi!” Mộ Dung Thất Thất cầm lấy bộ quần áo trắng trong thuần khiết “Nhị tỷ đã tự mình viết thiệp mời, ta không đi, chẳng phải là không nể mặt nàng ta sao!”

Khi Mộ Dung Thất Thất cùng Tố Nguyệt đến bờ Đông Hồ, mọi người cũng đã đến gần đầy đủ, sau khi lên thuyền, Mộ Dung Thất Thất gặp lại vài người quen, nàng hướng Lý Vân Khanh, Thượng Quan Vô Kỵ cùng Bạch Mục Phi gật đầu, rồi tìm một vị trí thoáng gió mà ngồi xuống.

Là Tĩnh vương Trắc phi, Mộ Dung Tâm Liên ăn mặc rất long trọng.

Nàng là người vợ đầu tiên mà Long Trạch Cảnh Thiên thú, mặc dù chỉ là Trắc phi, nhưng bởi vì các Vương gia khác tuổi còn nhỏ, chưa cưới vợ, mà Tĩnh vương phủ cũng chưa có Vương Phi, cho nên địa vị của Mộ Dung Tâm Liên tạm xem là rất cao, lúc này, hoàn toàn là một bộ dáng nữ chủ nhân, an bài mọi thứ.

Trên thuyền, đám nam tử ngồi ở một chỗ uống rượu, còn nữ tử thì tụ tập ở chỗ khác.

“Trâm cài đầu của Bạch đại tiểu thư là do Quang Hoa công tử làm sao? Thật xinh đẹp!”

Đoan Mộc Y Y si ngốc nhìn cây trâm hoa hải đường bằng dương chi ngọc phát ra ánh sáng trắng noãn của Bạch Ức Nguyệt, các nữ nhân khác cũng hết sức hâm mộ, ngay cả Mộ Dung Tâm Liên, khi nhìn thấy đóa hoa hải đường rất sống động kia, trong mắt cũng hiện lên vẻ thèm muốn thấy rõ.

Quả nhiên, đúng như ý nghĩ của Mộ Dung Thất Thất, Bạch Ức Nguyệt đặc biệt thích hợp với khí chất cao quý thanh khiết của hoa hải đường. “Trông rất đẹp!” Mộ Dung Thất Thất hướng Bạch Ức Nguyệt mỉm cười, xem ra, ánh mắt của mình không tồi.

“A, ngươi cũng biết đẹp sao?” Đoan Mộc Y Y vừa thấy Mộ Dung Thất Thất, lại nghĩ tới chuyện đêm đó nàng ta đánh gãy gân tay của mình, ánh mắt liền hiện lên địch ý:” Ta còn tưởng rằng ngươi cái gì cũng không biết, chỉ là cái đồ vô dụng a!” “Ba—” Tố Nguyệt vốn đang đứng phía sau Mộ Dung Thất Thất bỗng xông lên phía trước, dương tay, tặng cho Đoan Mộc Y Y một cái tát vang dội. Trong thuyền liền yên lặng, tất cả mọi người đều nhìn về phía Mộ Dung Thất Thất.

“Ngươi, ngươi dám đánh ta.”

Đoan Mộc Y Y phập phồng thở, một tay che mặt, một tay chỉ vào Mộ Dung Thất Thất cùng Tố Nguyệt, đầu ngón tay run run.

“Đánh ngươi thì sao!” Tố Nguyệt hừ lạnh một tiếng :”Tiểu thư là ta là Chiêu Dương công chúa mà Hoàng thượng khâm ban, là Nam Lân Vương phi của Bắc Chu, ngươi nếu còn dám dùng cái giọng ngổ ngáo đó mà nói chuyện với người, sẽ không chỉ đơn giản là đánh ngươi một cái như vậy đâu!”

Lời nói của Tố Nguyệt khiến người ta không thể phản bác, lúc nãy giọng điệu Đoan Mộc Y Y châm chọc Mộ Dung Thất Thất thực rất lớn, mọi người trên thuyền đều nghe thấy được, nếu Mộ Dung Thất Thất muốn truy cứu, Đoan Mộc Y Y sẽ gánh lấy hậu quả không hề nhỏ.

Nhưng mà, bị một tiểu nha đầu giáo huấn như vậy, Đoan Mộc Y Y sao có thể nuốt trôi khẩu khí này, mới vừa rút ra bảo kiếm định động thủ, bên tai liền truyền đến giọng nói băng lãnh của Mộ Dung Thất Thất:”Chẳng lẽ, Đoan Mộc tiểu thư thấy nóng, muốn xuống hồ tắm rửa một chút?”

Không biết vì sao, thanh âm này khiến Đoan Mộc Y Y lạnh run cả người. Rõ ràng nắng rất gắt, vì sao nàng lại thấy hàn ý cứ bao quanh mình a!

Một hồi phong ba, liền bị lời nói của Mộ Dung Thất Thất hóa giải, Mộ Dung Tâm Liên thấy có chút nhàm chán, lập tức cười vui vẻ tiếp đón mọi người, nhưng không ngờ, Long Trạch Vũ Nhi đang đứng một bên lại âm u mở miệng:” Chiêu Dương công chúa quả thật rất quả cảm\*, ngay cả nha hoàn bên người mà cũng dám đánh chất nữ của Hoàng hậu nương nương.” (\*gốc: hảo đại-vừa có nghĩa là thật tốt, vừa có nghĩa là thật lớn…dịch sang tiếng việt thành 2 nghĩa là quả cảm với phách lối…..TC lạy bà tác giả\*)

Quan hệ giữa nàng cùng Đoan Mộc Y Y xưa nay luôn rất tốt, khi biết chuyện Đoan Mộc Y Y bị gãy gân tay, nàng thực bất bình, hôm nay lại thấy Mộ Dung Thất Thất kiêu ngạo như vậy, trước mặt nàng mà đánh Đoan Mộc Y Y, Long Trạch Vũ Nhi cảm thấy Mộ Dung Thất Thất hoàn toàn đánh mất mặt mũi của mình.

“Đa tạ đã khích lệ! Người của bổn cung, tất nhiên không giống người thường!” Mộ Dung Thất Thất vờ như không nhận ra sự tức giận trong lời của Long Trạch Vũ Nhi.

“Ngươi—” Long Trạch Vũ Nhi chưa từng gặp được kẻ nào mặt dày như Mộ Dung Thất Thất. “Người đâu, nghe lệnh bổn cung, đem tiện tỳ kia kéo xuống đánh hai mươi đại bản!” Long Trạch Vũ Nhi đột nhiên xoay người chỉ về Tố Nguyệt nói.

“Lý do?” Mộ Dung Thất Thất vẫn cứ ôn nhu dựa trên đệm, một tay chống cằm, bày ra một bộ dáng tiểu bạch thỏ vô hại, tựa hồ không hề lo lắng chút nào cho tỳ nữ của mình.

“Bổn cung thấy nàng thì khó chịu, khiến bổn cung ngứa mắt, ảnh hưởng đến tâm tình của bổn cung, hại bổn cung không có tâm trạng ăn uống, ngươi nói xem, có tính là lý do không?”

Đứng bên Long Trạch Vũ Nhi đang khua môi múa mép, Đoan Mộc Y Y mặc kệ khuôn mặt đang sưng đỏ, hớn hở cười:” Vẫn là công chúa lợi hại! Sao còn kia dẫn tiện tỳ kia đi!”

“Ha ha—” Không đợi người khác kịp động, Mộ Dung Thất Thất liền nở nụ cười.

“Hôm trước, vị cô cô phụ trách lễ nghi nói với bổn cung, vương gia thân mình không tốt, nếu xung hỉ, tốt nhất nên để chuyện lành thành đôi, hỏi bổn cung trong lòng có nghĩ đến người nào thích hợp không. Hôm nay bổn cung thấy Bình Dương công chúa cùng Đoan Mộc tiểu thư quả thật không tồi. Rốt cuộc nên chọn người nào để cấp vương gia đây? Chuyện này thật khiến ta đau đầu….”

## 27. Chương 34

Chương 34: Cáo mượn oai hùm

Lời của Mộ Dung Thất Thất khiến cho Đoan Mộc Y Y suýt chút nữa thì hộc máu, ai chẳng biết tình huống của Nam Lân vương? Mộ Dung Thất Thất có nhảy vào hố lửa, cũng đừng có kéo thêm người chịu trận như vậy .

Chuyện Phượng Thương phái người dạy Mộ Dung Thất Thất thì mọi người đều biết, hiện tại Mộ Dung Thất Thất nói như vậy, lại khiến cho người ta tin tưởng rằng đây là sự thật. Lập tức, Đoan Mộc Y Y đã quên nỗi đau trên mặt mình, chạy nhanh khỏi chỗ bên cạnh Long Trạch Vũ Nhi, không hùa theo nàng ta nữa.

“Xem ra Đoan Mộc tiểu thư muốn bỏ quyền, vậy bản cung đành phải đề cử Bình Dương công chúa thôi. Bất quá, như thế này cũng không ổn a! Ta và ngươi đều là công chúa, cùng lúc gả đi, rốt cuộc ai lớn ai nhỏ a?”

Mộ Dung Thất Thất ra vẻ đau đầu, trầm tư hồi lâu, nàng bỗng nhiên hiện lên vẻ bừng tỉnh đại ngộ,“Ai nha, bổn cung như thế nào đã quên, hôn thư mà Hoàng thượng gửi cho Bắc Chu có ghi tên của bổn cung a, theo đó, thật đành ủy khuất công chúa làm thiếp vậy!”

Long Trạch Vũ Nhi thiếu chút nữa thì ngất xỉu, nàng mới không thèm gả cho Phượng Thương! Cũng bởi vì chuyện này, Long Trạch Vũ Nhi mới đẩy Mộ Dung Thất Thất đi làm “Kẻ chết thay”! Gả cho Phượng Thương, còn làm thiếp, đánh chết nàng cũng không muốn đi!

“Mộ Dung Thất Thất, ngươi rốt cuộc muốn thế nào?” Long Trạch Vũ Nhi hiện tại rốt cục hiểu được vì sao Đoan Mộc Y Y chán ghét Mộ Dung Thất Thất như vậy, bởi vì nàng quả nhiên phi thường phi thường đáng ghét!

“Hiện tại tâm tình công chúa như thế nào? Khẩu vị ra sao? Hay vẫn là không thoải mái, kia tỳ nữ bản cung thật đúng là có tội. Công chúa không phải muốn đánh nàng sao, nhanh chút đi a, nếu không trong chốc lát, chỉ sợ lỗi của nàng càng lớn hơn nữa !”

“Mộ Dung Thất Thất, ngươi…!” Biết Mộ Dung Thất Thất lấy Tố Nguyệt áp chế mình, Long Trạch Vũ Nhi nghiến răng nghiến lợi,“Bổn cung hiện tại tốt lắm, phi thường tốt!”

“Đúng là tuổi trẻ, không sao thì tốt rồi! Tố Nguyệt, còn không tạ ơn công chúa!”

Tố Nguyệt cố nén cười đi đến trước mặt Long Trạch Vũ Nhi hành lễ,“Tố Nguyệt tạ ơn công chúa!”

Đối với chủ tớ này, rõ ràng chính là khi dễ mình, nhưng mà theo lời lúc nãy của Mộ Dung Thất Thất, Long Trạch Vũ Nhi thật sự lo lắng nếu mình ra tay với Tố Nguyệt, Mộ Dung Thất Thất sẽ ám hại lại, đành phải đem khẩu khí này nuốt xuống vậy.

Hiệp 2, Mộ Dung Thất Thất lại thắng.

Việc các nữ nhân náo loạn truyền đến chỗ đám nam nhân bên cạnh, rất nhiều người âm thầm đánh giá lại Mộ Dung Thất Thất lần nữa ở trong lòng.

Thời điểm khi nghe nói Mộ Dung Thất Thất phải gả đến Bắc Chu, Thượng Quan Vô Kỵ cũng rất lo lắng cho tình cảnh của Mộ Dung Thất Thất, muốn đi xem nàng, lại bị người Bắc Chu quốc ngăn ở ngoài cửa. Hiện tại nhìn thấy cô gái kia khóe miệng tràn đầy ý cười, Thượng Quan Vô Kỵ cũng vì nàng mà cao hứng, nhưng cũng có chút mất mát.

Nữ tử tốt đẹp như vậy, lại phải gả cho Phượng Thương! Đây là chuyện Thượng Quan Vô Kỵ khó lòng tiếp nhận.

Lại nói, Thượng Quan thế gia cùng Bắc Chu Phượng gia còn có huyết hải thâm cừu.

Mười lăm năm trước, Tây Kì quốc cùng Bắc Chu quốc giao chiến ở biên cảnh hai nước, Nhạn Đãng sơn. Tuy rằng cuối cùng Bắc Chu đại bại mà chấm dứt, nhưng chân tướng sự thật là bốn mươi vạn binh sĩ Tây Kì bị quân đội Bắc Chu giết hết, binh sĩ Thượng Quan thế gia chết vô số, bao gồm cả ông nội cùng vài vị bá phụ của Thượng Quan Vô Kỵ, đều chết trận tại chiến dịch kia.

Từ nhỏ, giấc mộng của Thượng Quan Vô Kỵ chính là làm một đại tướng quân, dẫn dắt quân đội Tây Kì thảo phạt Bắc Chu, vì những chiến sĩ tử trận của Thượng Quan gia mà báo thù. Nhưng giấc mộng này còn chưa có thực hiện được, nàng lại phải đi .

Chỉ qua vài ngày, Mộ Dung Thất Thất trở thành vật hi sinh cho mưu quyền chính trị, phải gả tới Bắc Chu, gả cho Phượng Thương, điều này làm cho trong lòng Thượng Quan Vô Kỵ không thể chấp nhận. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên hắn đối với nữ tử động tâm a –

Hơn nữa, năm đó vì người giải vây quân đội Tây Kì chính là Mộ Dung Thái, bởi vì viện quân của Mộ Dung Thái đúng lúc kéo tới, Phượng Tà mới bị thua trận, Minh Nguyệt công chúa cũng tự sát tuẫn phu, nói thẳng ra Mộ Dung Thái là kẻ thù sát phụ sát mẫu của Phượng Thương, Phượng Thương kia sao có thể đối đãi tốt với Mộ Dung Thất Thất được?!

Sắc mặt Thượng Quan Vô Kỵ khó coi, sắc mặt Lí Vân Khanh cũng không được tốt đẹp cho lắm. Lúc trước đã hứa hẹn, nhất định sẽ bảo hộ cho Mộ Dung Thất Thất, hiện tại nhìn nàng trờ thành quân cờ trong tay người khác, hắn lại không thể thay đổi kết quả này, khiến cho hắn thật hận mình.

Mộ Dung Thất Thất vẫn tươi cười như trước, trong nhu có cương, nhiều thêm chút kiên cường, khiến cho Lí Vân Khanh cảm thấy trong lòng chua xót. Nếu hắn ra tay sớm hơn nữa, có phải hay không sự tình sẽ không thành như vậy?

Trong lúc nhất thời, không khí trên thuyền càng thêm nặng nề. Mộ Dung Tâm Liên thấy thế, lập tức để cho nhạc cơ tấu nhạc, vũ cơ khiêu vũ, muốn cho không khí này thoáng dịu đi một ít. Chính là, tấu khúc kia thế mà lại là [ Tiếu hồng trần ], khiến cho những người biết lai lịch của ca khúc này nghe xong, lại nhớ tới ngày trước, trong lòng lại cảm khái thêm vạn phần.

“Nghe ca khúc này lần nữa, khiến cho ta nghĩ đến ngày đó.” Bạch Mục Phi là người duy nhất trong nhóm có tâm tình bình thản ,“Chỉ sợ về cũng không thể nghe được ca khúc hay như vậy nữa.”

Bạch Mục Phi vô tâm lại cảm thán, bị Mộ Dung Tâm Liên bắt được,“Tam muội muội, hôm nay phong cảnh tốt, không bằng ngươi lại đàn một khúc! Có thể như lời Bạch công tử nói, về sau muội muội gả xa, đường xa núi cao, cũng có thể không còn được nghe giọng hát của muội muội nữa ……”

Thái độ của Mộ Dung Tâm Liên cực kỳ thành khẩn, biểu tình cũng cực kỳ đúng đắn, nàng tựa hồ phi thường lo lắng cho tình cảnh của Mộ Dung Thất Thất sau khi gả đến Bắc Chu. Dù sao chuyện Nam Lân vương đã khắc chết tám phu nhân trước đây là sự thật, Mộ Dung Thất Thất có thể sống qua được đêm tân hôn hay không vẫn là một vấn đề, hơn nữa Phượng gia cùng Tây Kì quốc còn có lịch sử sâu xa như vậy……

Nếu không phải quá rõ bản tính của Mộ Dung Tâm Liên, Mộ Dung Thất Thất cảm thấy chính mình cũng sắp bị hành động Mộ Dung Tâm Liên mê hoặc.

Bởi vì lời nói của Mộ Dung Tâm Liên, không khí trên thuyền càng thêm nặng nề, ngay cả Đoan Mộc Y Y vừa rồi chế giễu Mộ Dung Thất Thất lúc này cũng đối Mộ Dung Thất Thất sinh ra một tia thương hại. Dù sao, số mệnh Mộ Dung Thất Thất so với nàng cũng khổ hơn!

Duy nhất chỉ có Long Trạch Vũ Nhi cùng Mộ Dung Thanh Liên không thay đổi, thậm chí khóe miệng các nàng đầy vẻ tươi cười châm chọc, để lộ nội tâm hai người, hận Mộ Dung Thất Thất không thể “đi đời nhà ma” sớm một chút.

“Cung kính không bằng tuân mệnh!” Tuy rằng không biết trong lòng Mộ Dung Tâm Liên muốn làm cái gì, Mộ Dung Thất Thất vẫn là thoải mái đứng lên.

Mộ Dung Tâm Liên đã sớm đoán được, cảnh tượng như vậy, Mộ Dung Thất Thất tuyệt đối sẽ không cự tuyệt , nhìn thấy Mộ Dung Thất Thất đi vào cái bẫy nàng dựng sẵn, trong mắt Mộ Dung Tâm Liên hiện lên một tia cao hứng, đi theo sau ra hiệu cho người ta chuẩn bị nhạc khí.

Đợi đến khi nhạc cơ đi lên nói không có đàn tứ Mộ Dung Tâm Liên muốn, Mộ Dung Tâm Liên cố ý tức giận,“Cái gì? Không có đàn tứ? Vì sao lại không chuẩn bị đàn tứ? Chiêu Dương công chúa chỉ biết đàn tứ, nhạc khí khác nàng không biết, chuyện phải làm sao bây giờ!”

Thanh âm Mộ Dung Tâm Liên rất lớn, nghe xong lời của nàng, Long Trạch Vũ Nhi “Phốc xích” cười ra tiếng,“Tâm Liên tỷ tỷ cũng đừng oán nàng! Thuyền của hoàng huynh sao có thể dùng đàn tứ chứ? Chỉ có nghệ kỹ ti tiện mới dùng đàn tứ, đây là du thuyền của Vương gia, cũng không phải thuyền thông dụng của dân gian –”

Hai người kẻ xướng người hoạ, cuối cùng Mộ Dung Thất Thất cũng hiểu được ý tứ của Mộ Dung Tâm Liên.

Đàn tứ, là nhạc khí không thể dùng được, tại đây có hoàng thất quý tộc, thế gia đệ tử trước mặt, nếu dùng sẽ dọa người. Trên danh nghĩa nói đàn tứ, kì thực chính là hạ thấp Mộ Dung Thất Thất nàng.

Long Trạch Cảnh Thiên vẫn lẳng lặng nhìn Mộ Dung Thất Thất, cô gái này hôm nay thật sự mang đến cho hắn nhiều cảm xúc lắm, Long Trạch Vũ Nhi ngang ngược nổi tiếng khắp kinh thành ta, nàng cũng dám “cáo mượn oai hùm” trấn trụ Bình Dương công chúa, tiểu nữ nhân này lá gan cũng thật lớn .

Hiện tại, thấy Mộ Dung Tâm Liên làm khó Mộ Dung Thất Thất, Long Trạch Cảnh Thiên vẫn như trước ngồi bàng quang một chỗ, hắn muốn xem thử lần này Mộ Dung Thất Thất hóa giải tình huống xấu hổ này kiểu gì.

## 28. Chương 35

Chương 35: Thương hải nhất thanh tiếu

Nữ nhân a! Thật sự chỉ cần chút ánh mặt trời chiếu rọi thì liền xem như hạn hán sắp đến, chút mưa rơi phảng phất liền bảo lũ sắp tràn ra….

Mộ Dung Thất Thất chẳng có chút hứng thú với những trò chơi ác liệt của con nít, nhưng để người khác hở chút ra là trêu chọc mình, không phải là tính cách của Mộ Dung Thất Thất. Nàng đi đến chỗ nhạc cơ trước mặt, ôm lấy đàn tranh đặt trước đó:” Mượn một chút!”

Mộ Dung Thất mang theo đàn tranh đi đến đầu thuyền, ngồi lên thanh lan can, để đàn tranh lên một chỗ bằng phẳng, chơi thử vài nốt nhạc.

“Ngươi không phải không học….” Mộ Dung Tâm Liên thấy bộ dáng của Mộ Dung Thất Thất, tim đột nhiên đập thình thịch, chẳng lẽ hôm nay nàng lộng xảo thành chuyên\* sao? (\*biến khéo thành vụng)

“Biển xanh cười/ Dào dạt sóng vỗ nơi bến bờ/ Sóng chìm sóng nổi tùy sóng thôi/ Nhớ đến sáng nay

Trời xanh cười/ Đều sống một đời/ Ai thắng ai thua/ Chỉ trời biết thôi

Giang sơn cười/ Mưa bụi bay/ Sóng lượn sóng vỗ/ Hồng trần thế tục đẹp làm sao

Gió cũng cười/ Nhưng sao cô quạnh/ Lòng còn hăng hái nhưng trời tối mất rồi

Thương sinh linh cười/ Không hề cô quạnh/ Cứ hăng hái mà si ngốc cười

A~…..”

Gió khẽ thổi, mái tóc đen mượt của Mộ Dung Thất Thất buộc bởi một sợi dây lụa trắng, gió thổi qua, mấy sợi tóc rơi trên trán nàng theo gió khẽ lay động, tiêu sái tự tại đến nói không nên lời.

Bống nhiên, gió thổi mạnh, bạch y của Mộ Dung Thất Thất vì gió thổi mà phình to lên, giọng hát của nàng cũng thuận theo đó mà càng thêm kiêu hãnh, giống như sẽ bay theo làn gió, khiến cho người ta vươn tay muốn bắt lấy, lại chẳng thể bắt được.

Vì sao? Long Trạch Cảnh Thiên nắm chặt chén ngọc trong tay, vì sao lúc này trong lòng hắn lại có một thanh âm hô vang, giữ nàng lại! Nàng là người ngươi muốn! Nếu nàng đi ngươi sẽ hối hận! Vì sao lại như vậy?!

Vì sao sự ung dung tiêu sái, cùng hào hùng vạn trượng như vậy, lại có thể xuất hiện trên người một nữ tử? Vì sao nàng chỉ là một nữ tử có dung mạo tầm thường, nhưng ánh mắt của hắn lại không tự chủ được mà bị nàng hấp dẫn?

Lý Vân Khanh xuất ra Bích Ngọc tiêu, hòa cùng điệu nhạc của Mộ Dung Thất Thất, Thượng Quan Vô Kỵ cũng khe khẽ ngâm nga theo, tay vỗ theo nhịp, ngay cả Bạch Mục Phi cũng kiềm lòng không được lớn tiếng khen hay.

“Tiện nhân!” Nhìn thấy bộ dáng của Bạch Mục Phi, Long Trạch Vũ Nhi âm thầm mắng:” Đúng là đồ chỉ biết câu dẫn nam nhân!”

Điều Long Trạch Vũ Nhi muốn nói cũng chính là ý nghĩ của Mộ Dung Tâm Liên, Mộ Dung Thanh Liên đứng bên cạnh gật gù:”Thật không ngờ Tam tỷ lại có bản lãnh như vậy, ta còn phải hảo hảo học hỏi nàng ta. Nhị tỷ, ngươi nhìn xem Vương của ngươi kìa, hiện tại cũng bị Tam tỷ mê hoặc a!”

Lời nói của Mộ Dung Thanh Liên cực kỳ chướng tai, Mộ Dung Tâm Liên nghe xong, hung hăng trừng mắt nhìn nàng.

“Ôi, Nhị tỷ, ngươi trừng ta làm cái gì? Người ngươi nên trừng là Tam tỷ a? Nàng ta mới là tâm điểm trong mắt của mọi nam nhân!” Mộ Dung Thanh Liên cười lạnh một tiếng, chống lại ánh mắt muốn giết người của Mộ Dung Tâm Liên:”Lúc này, điều ngươi nên làm là ngẫm lại xem có thể làm cách nào mà mua vui cho Vương gia nhà mình a!” Đoan Mộc Y Y tuy rằng chán ghét Mộ Dung Thất Thất, nhưng không thể không bội phục Mộ Dung Thất Thất, có thể tạo ra ca khúc như vậy, luận tài hoa, nàng so ra còn kém Mộ Dung Thất Thất nhiều. Bất quá, nàng vẫn không thích Mộ Dung Thất Thất nổi, chỉ cần nhìn thấy ánh mắt mà Long Trạch Cảnh Thiên dành cho Mộ Dung Thất Thất, trong lòng nàng tràn đầy oán hận.

Cảm nhận được sự ghen tị của các nữ tử ở trên thuyền, Bạch Ức Nguyệt nhẹ giọng thở dài. Nếu có thể, nàng hy vọng rằng Mộ Dung Thất Thất sẽ lưu lại, sẽ đến Bạch phủ làm tẩu tử của nàng. Người có tâm hồn tươi đẹp như vậy, lại phải gả đến phương Bắc, thật sự rất đáng tiếc—

“Ba ba ba—” Thượng Quan Vô Kỵ đi đến đầu thuyền, ngồi dưới chân nàng, tay vỗ lên sàn tàu, từng nhịp từng nhịp, lớn tiếng ngâm nga theo bài hát của Mộ Dung Thất Thất.

Khi Mộ Dung Thất Thất xướng khúc này một mình, có chút hơi đơn bạc, hiện tại kết hợp với giọng hát trầm ấm của Thượng Quan Vô Kỵ, nhất cương nhất nhu, phối hợp càng thêm hoàn mỹ, mà tiêu âm của Lý Vân Khanh khiến bài hát càng thêm hay hơn.

“Ca khúc này đúng là chỉ có ở trên trời a!” Bạch Mục Phi lẳng lặng nhìn Mộ Dung Thất Thất, như đang lầm bầm lầu bầu một mình, cũng như đang nói cho Long Trạch Cảnh Thiên nghe:” Ta có dự cảm, Tây Kỳ quốc, sau này khi mất đi nàng, sẽ phải hối hận.”

Thanh âm của Bạch Mục Phi tuy nhỏ, nhưng khi đến tai của Long Trạch Cảnh Thiên lại hết sức rành mạch. Đối với Bạch Mục Phi, Long Trạch Cảnh Thiên phi thường hiểu rõ, có thể khiến hắn ta khen không dứt miệng, Mộ Dung Thất Thất này chính là người đầu tiên.

“Ha ha ha!” Khi ca khúc kết thúc, Mộ Dung Thất Thất cười hùa theo tiếng gió, tùy ý cười thật tự nhiên. Nàng cười tươi như hoa, khí phách kinh trời, cả người phát ra tự tin cùng kiêu ngạo, khiến người ta chói mắt.

Chắc hẳn sau vài năm nữa, khi có người hỏi Long Trạch Cảnh Thiên, hắn đã yêu Mộ Dung Thất Thất từ lúc nào.

Suy nghĩ hồi lâu, Long Trạch Cảnh Thiên ắt sẽ nhớ đến ngày hôm nay, trên chiếc thuyền này, nàng đứng trước đầu thuyền hứng gió, tóc đen phiêu dật, chính một khắc kia, nàng đã chạm vào tâm hắn, thành giấc mơ cả đời hắn theo đuổi. Nhưng mà lúc đó hắn chưa hiểu rõ, nên mới bỏ qua, khiến điều đó trở thành niềm tiếc hận trọn đời mình.

Sai một lần, sai cả đời.

Cách đó không xa, trên một con thuyền khác, Minh Nguyệt Thịnh nắm cần câu, lẳng lặng nhìn về phía bạch y thiếu nữ phía đầu thuyền kia:” Nàng là ai?”

“Bẩm điện hạ, là Chiêu Dương công chúa mới được sắc phong của Tây Kỳ quốc- Mộ Dung Thất Thất, cũng là Nam Lân vương phi tương lai.”

“Đáng tiếc—” Minh Nguyệt Thịnh cầm cần câu trong tay vung xuống nước, mũ sa che đi khuôn mặt của hắn :”Nữ tử như vậy, tâm tình như vậy, thật sự đáng tiếc…”

Nói “đáng tiếc” xong, Minh Nguyệt Thịnh bỗng nhiên cười một tiếng, hắn khi nào thì trở nên đa sầu đa cảm như vậy, thế nhưng học được cách đồng cảm với người khác.

“Điện hạ, một ngày nào đó chúng ta sẽ trở về Nam Phượng quốc!” Phúc Nhĩ nhìn chủ tử nhà mình, nói một cách chắc chắn.

“Trở về?”Ánh mắt mở ảo của Minh Nguyệt Thịnh dần trở nên kiên định, đến Tây Kỳ làm con tin gần mười năm, hắn cũng quên mất núi nơi Nam Phượng thanh tú đến cỡ nào, nước ngọt lành đến mức nào. Nếu phụ hoàng thật muốn đón hắn về, hẳn đã sớm cử người từ Nam Phượng đến.

Người nào đó trong cung chỉ sợ hận hắn sao chưa chết ở chỗ này, nếu vậy sẽ chẳng còn ai có thể ngăn cản hoàng nhi của nàng trên con đường trở thành Thái tử. Nếu không sao lại bảo Hạ Lan Dục khiêu khích Tây Kỳ, khiến Tây Kỳ chuốc phải buồn bực, tất cả chỉ vì muốn những ngày tháng của hắn ở nơi này chẳng thể bình an thôi.

“Nghe nói, Hoàng quí phi muốn gả Nhị muội sang đây…”

“Dạ đúng. Minh Nguyệt Hinh hẳn đang trên đường đến, thuộc hạ nghe nói họ muốn kết thân với Tĩnh vương Long Trạch Cảnh Thiên. Điện hạ, ngươi xem, phải làm sao bây giờ?”

“Đúng là tính toán rất tốt! Bọn họ giúp Long Trạch Cảnh Thiên đoạt lấy ngôi vị hoàng đế, Long Trạch Cảnh Thiên cũng sẽ trả ơn họ, giúp đệ đệ của ta lên làm thái tử, thật sự rất chu toàn a! Phúc Nhĩ, ngươi hãy chú ý thật kĩ đến phương hướng của sứ đoàn Nam Phượng đi, còn nữa, ta muốn danh sách của những người trong đoàn.”

“Dạ vâng!” Phúc Nhĩ khom lưng, đôi mắt lóe lên tinh quang :”Hoàng hậu nương nương sai người truyền tin tới đây, thân thể của hoàng thượng tựa hồ không tốt lắm, thái y chẩn đoán, đại khái sẽ từ trần năm nay—”

Nghe xong lời nói của Phúc Nhĩ, Minh Nguyệt Thịnh khẽ nhếch môi, kéo cần câu lên, trên lưỡi câu là một con cá chép hồng đang quấy đuôi vẫy đạp:”Đúng là điềm tốt!”

“Người trên thuyền là Thái tử Nam Phượng quốc sao? Vương gia nhà ta thỉnh ngài lên thuyền một chút!” Đúng lúc này, thuyền lớn nhích lại gần, có người trên thuyền hô, sau đó buông xuống một cái thang dây.

“Điện hạ—” Thanh âm Phúc Nhĩ lộ rõ vẻ lo lắng.

“Phúc Nhĩ, ta không sao.” Minh Nguyệt Thịnh cười cười, bỏ cái mũ trên đầu xuống, một đôi mắt tươi đẹp giương lên :”Đúng là tại hạ, nguyên lai là du thuyền của Tĩnh Vương điện hạ a!”

## 29. Chương 36

Chương 36: Thái tử của Nam Phượng quốc.

“Minh Nguyệt Thịnh, hắn là thái tử của Nam Phượng quốc, đến Tây Kỳ làm con tin cũng được mười năm.” Sau khi Minh Nguyệt Thịnh lên thuyền, Thượng Quan Vô Kỵ đứng bên cạnh nàng khẽ nói.

Con tin? Thái tử? Không phải là tù nhân sao… Mộ Dung Thất Thất như có điều suy nghĩ, âm thầm đánh giá Minh Nguyệt Thịnh.

Một đôi guốc gỗ, cước bộ nhẹ nhàng, một kiện tử y\* đơn giản, đai lưng buộc tùy tiện, lộ ra một mảng da màu đồng ở phía ngực, một cái hồ lô đựng rượu, đeo ở bên hông. (\*y phục màu tím)

Một dải lụa màu tím, đơn giản buộc quanh đầu tóc đen, một đôi mắt đa tình ngang ngạnh, khẽ đảo qua mọi người một lượt, khi hướng đến chỗ Mộ Dung Thất Thất, liền khẽ gật đầu, xem như chào nàng, cuối cùng dừng lại trên người Long Trạch Cảnh Thiên.

“Vương gia hảo!” Minh Nguyệt Thịnh vái chào, cũng không để ý đến lễ nghi, trực tiếp ngồi trên chiếu, thuận tay nâng bầu rượu lên. “Rượu ngon–”

Không đợi Long Trạch Cảnh Thiên mở miệng, Minh Nguyệt Thịnh ngửa đầu, để dòng rượu mát lành trôi tuột vào miệng.

Người này thực thú vị! Mộ Dung Thất Thất thầm nghĩ trong lòng.

Có lẽ thời đại này chính là thời đại của mỹ nam, chỉ riêng những nam nhân trên thuyền này, không người nào không phải tinh phẩm. Long Trạch Cảnh Thiên cao quí, Thượng Quan Vô Kỵ anh dũng, Lý Vân Khanh phiêu dật, Bạch Mục Phi tuấn lãng, còn vị thái tử tha hương- Minh Lạc Thịnh này, lại là một loại phong lưu khác người.

Không biết cái vị phu quân mình chưa từng gặp có bộ dạng như thế nào? Nghe nói Nam Lân vương là nam nhân tuấn mỹ nhất Bắc Chu, cũng có người nói, hắn là Thiên hạ đệ nhất mỹ nam, không biết những lời đồn này là thật hay giả…

Đối với Minh Nguyệt Thịnh, đám thiếu nữ này tựa hồ không để vào mắt. Dù sao cũng chỉ là một con tin không được xem trọng, cho dù là thái tử, thì thế nào? Có thể quay về Nam Phượng quốc hay không đã là vấn đề lớn chứ đừng có nói đến chuyện tương lai!

“Vương gia, rượu này ngon, có thể thưởng cho ta không?” Minh Nguyệt Thịnh uống hết rượu, tựa hồ không vừa lòng lắm, lại có chút khát cầu nhìn về phía bầu rượu trước mặt Long Trạch Cảnh Thiên, vẻ mặt y như mèo nhìn thấy cá :”Bảo bối của ta, nhiều ngày chưa gặp được rượu ngon như vậy!”

Khi nói chuyện, Minh Nguyệt Thịnh nhẹ nhàng gở xuống cái hồ lô bên hông mình, giống như đây là báu vật trân quí của thế gian, khiến cho Long Trạch Vũ Nhi nhạo báng:” Hoàng huynh, nếu hắn muốn như vậy, huynh liền thưởng cho hắn đi! Miễn cho người ta nói bọn mình khi dễ con tin!”

Lời của Long Trạch Vũ Nhi khiến bọn nữ tử khinh miệt cười, chỉ riêng Bạch Ức Nguyệt im lặng ngồi, xem mọi việc tựa như không liên quan đến mình.

Minh Nguyệt Thịnh dường như không hề nghe được lời nói trào phúng của Long Trạch Vũ Nhi, vẫn duy trì bộ dáng khao khát mà nhìn bầu rượu.

“A—” Bộ dạng của đối phương, có lẽ đã khiến Long Trạch Cảnh Thiên vui vẻ, hắn vẫy vẫy tay, cho người mang đến hai bình rượu ngon đặt trước mặt Mnh Nguyệt Thịnh:” Tặng cho ngươi!”

“Tạ ơn vương gia! Tạ ơn vương gia!” Minh Nguyệt Thịnh kích động, liên tiếp nói cám ơn hai lần, sau đó lại giống như không có tin rằng Long Trạch Cảnh Thiên hào phóng như vậy, lại hỏi:” Thật tặng cho ta sao?”

Bộ dáng dè dặt kia, khiến cho Long Trạch Cảnh Thiên cười ha hả:”Nói thưởng cho ngươi, ắt hẳn cho ngươi!”

“Đa tạ! Đa tạ!” Minh Nguyệt Thịnh vừa nhanh chóng cầm lấy hồ lô, vừa cẩn thận sờ sờ bình rượu:” Hắc hắc, ta đem về uống từ từ! Rượu tốt như vậy, phải tinh tế nhấm nháp.”

“Ừ, vậy ngươi đi trước!” Sau khi đùa bỡn Minh Nguyệt Thịnh, tâm tình của Long Trạch Cảnh Thiên tựa hồ khá hơn nhiều khi bị Mộ Dung Thất Thất ảnh hưởng: “Đi!”

Minh Nguyệt Thịnh ôm một vò rượu, thật thận trọng đưa cho Phúc Nhĩ, lại đem vò rượu còn lại ôm vào trong ngực, một tay cầm lấy thang dây, hạ thuyền. Không biết có người cố ý hay không, thuyền lớn bỗng lắc lư hai cái, Minh Nguyệt Thịnh không giữ vững được, một đầu chúi thẳng xuống hồ.

“Điện hạ!” Phúc Nhĩ sốt ruột giơ mái chèo kéo Minh Nguyệt Thịnh lên, không nghĩ tới Minh Nguyệt Thịnh lại đem bình rượu để lên thuyền trước:”Rượu của ta! Đừng có làm hỏng rượu của ta!’

“Phốc xích—”‘ Nhìn thấy Minh Nguyệt Thịnh uất ức như vậy, Mộ Dung Thanh Liên cười đến ra tiếng:”Thật sự chưa có thấy qua vị thái tử nào như hắn, để xách giày cho vương gia cũng không xứng!”

Lời nói của Mộ Dung Thanh Liên chiếm được sự tán đồng của mọi người, trong mắt bọn họ, cái vị Thái tử của Nam Phượng quốc này chính là một kẻ bất tài không hơn không kém. Bất quá, hắn thật sự là một bao cỏ sao? Mộ Dung Thất Thất trầm ngâm nhìn cái người ướt sũng đang từ hồ trèo lên thuyền, còn quay đầu “ha hả” cười ngây hô với mọi người- Minh Nguyệt Thịnh. Người này quả nhiên rất thú vị—-

“Tam muội, uống chén nước đậu xanh, giải nhiệt.”

Trò khôi hài qua rồi, Mộ Dung Tâm Liên bưng lên một chén nước đậu xanh:”Khát chứ!”

“Không cần.” Chỉ cần nghe thôi, Mộ Dung Thất Thất liền biết chén nước đậu xanh này có bỏ thêm thuốc, bất quá lần này nàng lười chơi trò con nít cùng Mộ Dung Tâm Liên, trực tiếp thẳng thừng cự tuyệt.

“Nước đậu xanh của Nhị tỷ ta không uống nổi, ngày trước uống rượu của Nhị tỷ, suýt chút nữa mất đi danh tiết, hôm nay nếu thực uống chén nước đậu xanh này, nói không chừng liền trượt chân rơi vào trong hồ, chết thế nào cũng không biết.”

Mộ Dung Thất Thất nói thẳng như vậy, khiến cho sắc mặt Mộ Dung Tâm Liên hết xanh lại tới đỏ, nàng không ngờ rằng Mộ Dung Thất Thất không hề giữ cho nàng chút mặt mũi, trực tiếp nói chuyện trước đây ra.

Lại thấy, khi Long Trạch Cảnh Thiên nghe được lời vừa rồi của Mộ Dung Thất Thất, lại cau mày nhìn nàng, khiến cho Mộ Dung Tâm Liên dù phẫn hận, cũng không thể không ôn hòa tươi cười:” Tam muội, ngươi thật thích nói đùa!”

“Nhị tỷ, quan hệ tỷ muội giữa ta và ngươi như thế nào, trong lòng ai cũng biết rõ, không cần thiết phải ra vẻ như vậy, mấy năm nay, ta phải diễn trò với ngươi thật quá mệt mỏi. Hiện tại, Nhị tỷ đã đạt được ý nguyện, muội muội cũng sắp phải gả đi, hôm nay nhìn thấy Nhị tỷ cùng tỷ phu hòa hợp như vậy, lòng ta cũng xem như yên tâm.”

Mộ Dung Thất Thất đi đến giữa thuyền, hướng mọi người dịu dàng cúi đầu.

“Mộ Dung Thất Thất đa tạ các vị đã chiếu cố, trước đây có lỗi lầm gì, thỉnh các vị hãy thông cảm. Ngàu sau núi cao sông dài, cũng không có cơ hội tạm biệt mọi người, hôm nay ta liền mượn danh nghĩa của vương gia cũng là tỷ phu của ta, để buổi tiệc này trở thành tiệc đưa tiễn. Chén rượu sau đây, xem như ta dùng để bồi tội!”

Mộ Dung Thất Thất thống khoái uống cạn một chén rượu, đưa chén rượu rỗng về phía mọi người, nói:” Tố Nguyệt, chúng ta đi!”

Khi mọi người còn đang ngơ ngác không hiểu Mộ Dung Thất Thất đang nói gì, một chiếc thuyền nhỏ liền đến sát đây, người trên thuyền chính là Phượng Ngọc:”Công chúa, đến giờ cần đi học, thỉnh công chúa dời giá!”

“Làm phiền cô cô!”

Mộ Dung Thất Thất nói bằng giọng Bắc Chu với Phượng Ngọc, liền khiến Long Trạch Cảnh Thiên kinh ngạc, chỉ vài ngày ngắn ngủi, Mộ Dung Thất Thất đã có thể nói tiếng Bắc Chu tốt như vậy, nữ tử này thật sự là cái phế vật trong mắt mọi người sao?

Vấn đề này vốn chẳng thể nào xác minh được bởi Mộ Dung Thất Thất đã đi lên thuyền nhỏ.

Nhìn thuyền nhỏ đi xa, Long Trạch Cảnh Thiên nghe thấy một giọng nói vang lên trong lòng, giữ nàng lại, bằng không ngươi sẽ hối hận! Thanh âm này không hiểu sao lại vang lên, ngay cả Long Trạch Cảnh Thiên cũng chẳng thể khống chế được mình. Đợi đến lúc hắn lấy lại tinh thần, người đã đi xa.

Khi thuyền cập bến, Mộ Dung Thất Thất đưa cho Tố Nguyệt một phong thơ, dặn nàng giao cho Minh Nguyệt Thịnh.

Phía bên kia, Minh Nguyệt Thịnh cũng cập bờ, nhìn thấy Tố Nguyệt đưa thư đến, Minh Nguyệt Thịnh có chút ngơ ngác.

“Tiểu thư nhà ta nói điện hạ là sen trong giếng, hy vọng điện hạ sớm ngày thức tỉnh.” Tố Nguyệt cúi đầu cười khanh khách, xoay người rời khỏi tầm mắt của Minh Nguyệt Thình.

♪♫♪♫♪♫♪♫♪♫♪♫♪♫♪♫♪♫♪♫♪♫♪♫

## 30. Chương 37

Chương 37: Nếu ta làm hoàng đế.

“Mặc kệ người đời vùi lấp, trước tiên tâm chí phải được bồi đắp, thân thể phải được mài dũa, đói đến trơ da, một thân khốn khổ, vì đã gặp phải loạn, cho nên động tâm nhẫn tính, tương lai sẽ không lặp lại chuyện này. Đời người, có thể thay đổi theo thời gian; tâm hồn khốn đốn, suốt ngày lo âu, sau này mới có thể biết cách che dấu sắc mặt, nói lời giả dối; trước phải ngốc nghếch, sau mới có thể minh bạch. Khi lưu lạc không được kết thân lung tung, lỡ thân với người xấu ở phương khác, sẽ hại nước mất nhà tan. Đã sống gian nan khổ cực, thì khi chết bình yên cũng sẽ an lòng.” (TC: 77 xài một đám ngôn ngữ cao sang, ta dịch bậy, cũng đừng chửi ta…^^…ak 77 nói có vần lắm… đúng kiểu cao nhân)

Ngắn ngủn vài lời, Minh Nguyệt Thịnh đã thấy cảm xúc mênh mông hiện lên, nhiệt huyết sôi trào. Nhìn theo bóng chiếc xe ngựa của Mộ Dung Thất Thất dần khuất xa, Minh Nguyệt Thịnh nắm chặt bức thư trong tay, mới phát hiện bên mặt trái còn có một câu:”Vô độc bất trượng phu.\*” (\*không hiểm độc không phải đàn ông =.=)

“Hahahaha!” Minh Nguyệt Thịnh cười lớn nhìn hướng chiếc xe ngựa của Mộ Dung Thất Thất dần đi xa, ánh mắt trở nên mê huyễn\*. (\*mê đắm kì ảo)

Cái Bạch y thiếu nữ kia thế nhưng có thể nhận thấy hắn đang nhẫn nhục, thế nhưng có thể thấy được nội tâm của hắn. Vừa khuyên vừa an ủi hắn tiếp tục nhẫn nại chịu đựng, mặt khác lại bảo hắn nên xem xét thời thế, tìm cớ hội, hơn nữa hạ sát chiêu, khiến đối phương không còn lực để phản kích.

Quả nhiên, để người đó đến Bắc Chu, đáng tiếc—

Phúc Nhĩ không biết nội dung của bức thư, thấy thần thái của Minh Nguyệt Thịnh có chút khác thường, liền bước lên phóa trước quan tâm:” Điện hạ, làm sao vậy?”

“Phúc Nhĩ, nàng ta là tri âm của ta.” Minh Nguyệt Thịnh chỉ về phía trước, ánh mắt kiên định:”Nếu ta làm hoàng đế, chắc chắn sẽ đoạt nàng làm hoàng hậu.”

“Tiểu thư, người viết gì trong thư vậy? Sao thái tử Nam Phượng quốc cười vui vẻ thế?” Tố Nguyệt tò mò nhìn Minh Nguyệt Thịnh đang đứng một chỗ không ngừng cười to.

Mộ Dung Thất Thất khe khẽ chau chau trán, cầm lấy quạt lông nhẹ nhàng phe phẩy:”Ta đang nghĩ, nên lấy thân phận gì để hợp tác với vị thái tử nghèo túng này—”

“Ha ha…” Tố Nguyệt phì cười:”Tiểu thư, người nhiều thân phận như vậy, tùy tiện dùng một cái, có cái nào không hợp ý hắn chứ? Bất quá, vì sao người phải giúp hắn?”

“Thỏ khôn có ba hang.”

Lời của Mộ Dung Thất Thất khiến Tố Nguyệt lâm vào trầm mặc. Thật sự, lần này đi đến Bắc Chu xa xôi, là phúc hay là họa cũng không biết, có đường lui, luôn tốt hơn.

Sau “Tiếu hồng trần”, “Thương hải nhất thanh tiếu” liền trở thành bài hát thịnh hành nhất kinh thành, càng ngày càng có nhiều người muốn bắt chước bộ dáng tiêu sái tự nhiên của Mộ Dung Thất Thất, nhưng thủy chung cũng chẳng có ai có thể giống như nàng ta được.

Trong Từ Trữ cung, thái hậu Thượng Quan Phi Yến đang thưởng thức bát canh ngân nhĩ hạt sen, ngớt lời khen ngợi:”Ngươi rất giống với tỷ tỷ mình, đều thực hợp lòng người!”

“Tạ ơn thái hậu!” Mộ Dung Tâm Liên tiếp lấy bát từ tay Thượng Quan Phi Yến, lại đút nàng thêm một muỗng:” Người nếu thích, Tâm nhi mỗi ngày đều làm cho người!”

“Đứa nhỏ này, dẻo miệng!” Hiển nhiên, Thượng Quan Phi Yến có ấn tượng không tồi với Mộ Dung Tâm Liên, ôn nhu xinh đẹp, hiền lành thiện lương, thực rất thuận mắt:” Cứ như Long Trạch Cảnh Thiên đi, gọi ai gia là hoàng tổ mẫu là được rồi! Đều là người một nhà, gọi thái hậu, rất xa lạ!”

Nghe thái hậu nói như vậy, Mộ Dung Tâm Liên phi thường cao hứng, lập tức quỳ xuống dập đầu:”Tâm nhi tạ ơn hoàng tổ mẫu.”

“Ha ha, đứng lên! Thật là một đứa nhỏ thành thực!” Thượng Quan Phi Yến cho người nâng Mộ Dung Tâm Liên dậy:”Ngươi a, cũng không cần phải đến chỗ ai gia hoài, sớm một chút để ai gia ẳm cháu trai mới là chuyện quan trọng! Ngươi đem hết tâm trí dành cho ai gia mà đặt lên trên người Long Trạch Cảnh Thiên, ai gia mong đứa chắt trai này từ lâu lắm rồi!”

“Hoàng tổ mẫu—” Hai má Mộ Dung Tâm Liên ửng đỏ, lại thầm kêu khổ trong lòng. Từ sau khi du hồ, Long Trạch Cảnh Thiên đối với nàng tựa hồ càng thêm lãnh đạm. Nhất định bởi vì con tiện nhân Mộ Dung Thất Thất kia!

“Còn thẹn thùng! Thanh niên a, da mặt đúng thật mỏng, chậm rãi cũng nhờn dần! Ngươi xem, tỷ tỷ ngươi cũng chuẩn bị sắp sinh hạ hoàng tử cho hoàng thất, ngươi cũng nên cố gắng a!”

Lời nói của Thượng Quan Phi Yến khiến Mộ Dung Tâm Liên hiểu được một việc, đó là Hoàng thượng không lập nhiều thái tử, dựa theo mức độ sủng ái mà Hoàng thượng dành cho Mộ Dung Tuyết Liên, nói không chừng hoàng tử nàng sinh hạ sẽ được sắc phong thái tử, vậy thái tử phi mộng, hoàng hậu mộng của nàng không phải sẽ tan biến sao?

Không được! Thái tử vị là của Long Trạch Cảnh Thiên, vị trí thái tử phi chính là của nàng! Nhất định phải nghĩ biện pháp sinh được hoàng trưởng tôn! Đều cùng hàng, nói không chừng sau đó Hoàng thượng lại thích hoàng trưởng tôn, liền phong Long Trạch Cảnh Thiên làm thái tử!

Mười lăm năm trước đây nàng đều bị Mộ Dung Tuyết Liên chèn ép, thật vất vả mới được vào hoàng thất, nếu còn bị nàng ta áp chế, vậy những nỗ lực cùng cực khổ của nàng, còn có cái chết của Trịnh Mẫn, không phải sẽ đều vô ích sao! Trở lại vương phủ, Mộ Dung Tâm Liên lại chuẩn bị canh liễu giải nhiệt, đưa đến thư phòng cho Long Trạch Cảnh Thiên, Lục Dã như cũ tiếp lấy hộp thức ăn. Tiếp xúc mấy ngày, bọn họ cũng hiểu nhau chút ít, trong mắt hay trong tâm, Lục Dã đều có ấn tượng không tồi với vị Trắc phi Mộ Dung Tâm Liên này, thấy nàng là một nữ nhân không những xinh đẹp mà còn nhã nhặn, không có chút kiêu ngạo của những tiểu thư quí tộc được cưng chiều.

“Vương gia, Trắc phi đưa canh đến.”

“Ngươi ăn!” Long Trạch Cảnh Thiên đầu cũng không ngẩn:” Đúng rồi, chuyện ta bảo ngươi điều tra như thế nào rồi?”

“Bẩm Vương gia, cái đêm ngắm trăng ở giữa đình hồ đó, không có gì bất ổn xảy ra với Mộ Dung Thất Thất. Bất quá thuộc hạ tra ra được một việc khác, ngay lúc đêm khuya, nương của Trắc phi thông gian cùng kẻ khác, bị Tương gia bắt tại trận, một kiếm giết chết họ, chuyện này từ bỏ Đoan Mộc gia, các vị công tử tiểu thư của ba gia tộc còn lại đều chứng kiến được.”

Lục Dã vừa uống canh giải nhiệt, vừa đem chuyện tình điều tra được báo cáo rõ đầu đuôi gốc ngọn cho Long Trạch Cảnh Thiên.

“Úc? Trùng hợp như thế?” Long Trạch Cảnh Thiên vuốt cằm, chung quy thấy được trong đó có chút mờ ám. Lời của Mộ Dung Thất Thất, hắn tin, nàng luôn dám làm dám chịu, lời của nàng ta nhất định là thật.

“Đúng vậy a!” Lục Dã buông chén canh, lau miệng:” Tương gia ra lệnh cho người trong phủ bịt kín miệng, công bố ra bên ngoài rằng Trịnh di nương bị bệnh hiểm nghèo mà chết, Trắc phi lúc ấy cũng vì thế mà ốm một hồi .”

Lục Dã càng nói, lại càng thấy khát nước, cả người nóng lên, nhịn không được lấy tay quạt quạt, sau lại xé rách áo, nhưng nhiệt độ cơ thể vẫn không ngừng tăng, càng lúc càng khô nóng.

“Rất nóng?” Long Trạch Cảnh Thiên nhận ra sự khác thường của Lục Dã, đưa tay lên cổ hắn thử, sau khi kiểm tra, sắc mặt đại biến:”Người đâu, chuẩn bị nước lạnh!Còn có, truyền thái y!”

Thái y đến nơi, cẩn thận kiểm tra chén cạnh giải nhiệt:”Hồi bẩm vương gia, trong này có thêm dược khiến người ta xúc động.”

Lời nói của thái y phi thường hàm xúc, nói thẳng ra, trong có có xuân dược. Kết quả này khiến thái y có chút phiền muộn, chẳng lẽ Vương gia ở phương diện kia không được? Thế nhưng cần đến cái thứ bậy bạ này? (TCcười lăn lộn\*)

Tất nhiên, hắn đã đoán sai, Long Trạch Cảnh Thiên tựa hồ nhận ra ý vị trong ánh nhìn chằm chằm của thái y, liền lạnh lùng đảo mắt, thái y lập tức cúi đầu.

“Đến chỗ hắn nhìn thử xem!” Long Trạch Cảnh Thiên chỉ về phía Lục Dã đang ngâm nước lạnh :”Có biện pháp nào giúp hắn thoải mái hơn không?”

“Bẩm Vương gia, thuốc này rất rất mạnh, giải dược duy nhất chính là nữ nhân.”

“Khốn nạn!” Long Trạch Cảnh Thiên một cước đá ngã ghế, hiện tại hắn rốt cuộc đã hiểu ý nghĩa trong lời nói của Mộ Dung Thất Thất, Mộ Dung Thâm Liên thế nhưng có thể dùng thủ đoạn đê tiện như vậy để câu dẫn hắn, nếu hôm nay người uống canh giải nhiệt là hắn, đến lúc đó nhất định tâm ý của nàng sẽ được thực hiện.

Vừa nghĩ tới Mộ Dung Tâm Liên từ lúc được thú vào cửa vẫn luôn tính toán, sự dịu dàng thiện lương của nàng, tất cả đều là giả vờ, Long Trạch Cảnh Thiên liền thấy nữ nhân này thực sự rất ghê tởm.

Nói vậy, chuyện của Trịnh Mẫn, là nàng muốn hãm hại Mộ Dung Thất Thất, cuối cùng ngược lại biến khéo thành vụng. Lại nghĩ đến Mộ Dung Tâm Liên từng dùng phương thức bỉ ổi như vậy đối đãi Mộ Dung Thất Thất, trong lòng Long Trạch Cảnh Thiên liền dâng lên một ngọn lửa, không chổ phát tiết.

## 31. Chương 38

Chương 38: Tuyệt Sắc phường

“Sự tình hôm nay không được phép truyền ra ngoài, rõ chưa?” Tuy rằng Long Trạch Cảnh Thiên quay lưng về phía Thái y, nhưng mà lão Thái y có thể cảm nhận rõ ràng Tĩnh vương đang kiềm chế tức giận trên người, vội vàng nói hai tiếng “Không dám”, liền lui xuống lập tức.

“Người đâu!” Long Trạch Cảnh Thiên kêu hai tiếng, hai hắc y nhân xuất hiện trước mặt hắn,“Đem Mộ Dung Tâm Liên tới đây cho bổn vương!”

Lúc này, Mộ Dung Tâm Liên đang lo lắng chờ đợi kết quả. Tác dụng của dược lẽ ra đã phát tác a! Theo lẽ thường, bọn thị vệ của Long Trạch Cảnh Thiên nhất định sẽ tìm đến nàng vì nàng là nữ nhân duy nhất trong vương phủ này, nhưng vì sao đợi đã lâu như vậy còn chưa có động tĩnh gì hết!

Mộ Dung Tâm Liên nghĩ đến nhập thần, ngay cả hai người xuất hiện phía sau đều không chú ý tới. La một tiếng muộn màng, Mộ Dung Tâm Liên xụi lơ ở trong lòng Hắc y nhân.

Lý trí của Lục Dã hiện tại đã bị thiêu đốt hết, Long Trạch Cảnh Thiên cùng Lục Nguyên hợp sức, đem Lục Dã đỡ lên trên giường, nhìn Mộ Dung Tâm Liên đang nằm trên đó, Lục Nguyên chấn động,“Vương gia, này……”

“Đều là do tiện nhân này làm ! Để cho nàng chịu!”

Long Trạch Cảnh Thiên ngăn Lục Nguyên lại, kéo màn giường xuống, mặc kệ Mộ Dung Tâm Liên thống khổ thét chói tai ở bên trong, biểu tình của Long Trạch Cảnh Thiên vẫn như trước không chút thay đổi. Mà Lục Dã sau khi biết việc Mộ Dung Tâm Liên làm, ấn tượng đối với nàng cũng trực tiếp bay đi hết, thật trơ trẽn.

Một đêm, Mộ Dung Tâm Liên bị ép buộc gần như nửa chết nửa sống, bị Long Trạch Cảnh Thiên sai người đánh vứt trở về. Khi Mộ Dung Tâm Liên tỉnh lại, trên người cảm thấy vừa đau đớn vừa khổ sở, cùng với dấu xanh tím này , làm cho trong lòng nàng có chút vui mừng hả hê.

Có phải Long Trạch Cảnh Thiên đã tới? Người đêm qua có phải là hắn hay không? Kia, nàng có thể hoài thai được không? Mộ Dung Tâm Liên vuốt bụng, tuy rằng thân thể có chút đau , nhưng trong tâm có chút cao hứng, ít nhất nàng đã đạt được mục đích.

Nghe người ta bẩm báo lại tình huống của Mộ Dung Tâm Liên, khóe miệng Long Trạch Cảnh Thiên lộ ra một nụ cười trào phúng.

“Vương gia, ngài không ban canh tránh thai sao –” Lục Nguyên vốn có chút lo lắng, nếu Mộ Dung Tâm Liên mang thai, vậy sẽ có ảnh hưởng không tốt đến danh dự của Vương gia.

“Không cần.” Long Trạch Cảnh Thiên phất tay,“Nếu đây là cái nàng muốn, không bằng thành toàn cho nàng. Bổn vương thích nhất xem vẻ mặt của những kẻ có lòng tham vô đáy lại chứng kiến mộng đẹp tan vỡ! Lệnh cho người hầu hạ Trắc phi thật tốt, vô luận nàng muốn gì, đều cấp cho nàng thứ tốt nhất. Bổn vương muốn nàng thịt nát xương tan!”

Nhìn thấy khóe miệng Long Trạch Cảnh Thiên tươi cười tàn khốc, Lục Nguyên biết vị Vương gia này quyết nhẫn tâm ra tay.

Bất quá, cũng do nàng ta gieo gió gặt bão. Đệ đệ của mình, Lục Dã bây giờ còn nằm bất tỉnh nhân sự trên giường, Thái y nói dược kia hạ quá nặng, Lục Dã bị thương thân mình, cần phải điều dưỡng thật tốt, mà hết thảy đều do Mộ Dung Tâm Liên ban tặng!

Một tháng, Mộ Dung Tâm Liên có được sự chiếu cố tốt nhất, mọi người trong vương phủ đem nàng thành nữ chủ nhân chính thất mà đối đãi, làm cho hư vinh trong long Mộ Dung Tâm Liên tràn đầy thỏa mãn.

Ngoại trừ việc Long Trạch Cảnh Thiên không hề cho nàng đi vào thư phòng, cũng không đến chỗ ở của nàng, còn các chuyện khác đều khiến cho Mộ Dung Tâm Liên phi thường vừa lòng.

Về Long Trạch Cảnh Thiên, Mộ Dung Tâm Liên thừa nhận vì mình dùng thủ đoạn nên mới khiến hắn tức giận, nhưng mà Mộ Dung Tâm Liên chắc chắc hắn có cảm tình với mình, nếu không sẽ không để cho người ta đối đãi mình tốt như vậy.

Hơn nữa, trong tay Mộ Dung Tâm Liên đã có bùa hộ mệnh, nguyệt sự của nàng tháng này không có tới, nếu trời phù hộ cho nàng có đứa nhỏ, có lẽ nàng có thể lợi dụng đứa nhỏ làm chỗ dựa, đến lúc đó mình sẽ từng bước tới gần vị trí Vương phi.

Rốt cục, đến tháng chín, Bắc Chu quốc Nam Lân vương Phượng Thương đã trải qua lộ trình dài nửa tháng để đi tới kinh thành.

“Vương, mọi việc đều an bài tốt lắm, tháng chín này, Long Trạch Vũ sẽ tổ chức cung yến, đến lúc đó ngài có thể nhìn thấy Vương phi .” Như Ý hầu hạ Phượng Thương mặc quần áo, Cát Tường tiến lên chải tóc cho hắn. Rửa mặt xong, Phượng Thương uống thuốc, mở miệng hỏi chuyện tình thứ nhất chính là cung yến,“ Lễ phục đưa cho Vương phi có chuẩn bị tốt không?”

Nhịn đã gần hai tháng, Phượng Thương kiềm chế nội tâm xúc động muốn đi xem Mộ Dung Thất Thất, vẫn im lặng ở biệt uyển lý mà điều dưỡng. Cái gọi là Bắc Chu sử đoàn, bất quá là cũng vật ngụy trang, không người nào biết kỳ thật hắn đã sớm đến Tây Kì quốc.

“Chuẩn bị tốt ạ!”

Cát Tường vỗ tay, lập tức mười thị nữ tiến lên, trong tay mỗi người là một bộ lễ phục để cho Phượng Thương chọn lựa. Chính là liếc mắt một cái, Phượng Thương liền nhíu mi.

“Vứt!”

Chỉ một cái ánh mắt, Cát Tường liền biết chủ tử nhà mình thực không hài lòng, lập tức để cho người ta mang quần áo lui xuống.

“Đây là lễ phục ngươi chọn lựa?” âm thanh Phượng Thương rất nhẹ nhàng, lại làm cho Cát Tường rùng mình một cái, lập tức quỳ xuống,“Vương gia bớt giận, nô tỳ biết sai!”

Phượng Thương gắp một viên mứt táo bỏ vô miệng ngậm, tinh tế nhấm nháp, cũng không có ra lệnh cho Cát Tường đứng dậy, ngón tay nhẹ nhàng gõ trên mặt bàn ,“Nghe nói Tây Lương thành mới mở một tiệm ‘Tuyệt Sắc phường’, chúng ta đi xem thử, biết đâu lại có thứ hợp ý –”

“Dạ!” Như Ý đứng ở một bên, không dám vì tỷ tỷ song sinh mà cầu tình, chỉ có thể bất đắc dĩ liếc nhìn Cát Tường một cái, theo hầu Phượng Thương rời đi.

Tuyệt Sắc phường, là một trong số những sản nghiệp của Quang Hoa công tử, nguyên bản đã mở ở Nam Phượng quốc, nay tại Tây Kì kinh thành ở Tây Lương lại mở thêm một chi nhánh. Mới vừa mới tung cờ hiệu, đã có rất nhiều người tới vây xem, chưa có khai trương cũng đã làm oanh động một vùng.

Ai cũng đều biết, Thông bảo trai của Quang Hoa công tử chuyên môn chế tạo ra châu báu trang sức, mà lăng la tơ lụa của Tuyệt Sắc phường, quần áo may ra nổi tiếng khắp thiên hạ.

Nghe đồn Nam Phượng quốc Hoàng quý phi Hạ Lan Mẫn cực yêu thích quần áo của Tuyệt Sắc phường, từ khi có Tuyệt Sắc phường, Hạ Lan Mẫn không bao giờ mặc quần áo tú công cung đình chế tạo nữa, chỉ mặc mỗi y phục của Tuyệt Sắc phường. Cũng bởi vì có vị Hoàng quý phi tôn sùng nó, mới đưa danh khí của Tuyệt Sắc phường tới một độ cao không thể với tới.

“Công tử, cửa hàng của chúng ta tới tháng giữa chín mới khai trương!” chưởng quầy Tuyệt Sắc phường ở Tây Lương thành, Phương Đồng có một đôi mắt xanh lục dài, hai khóe mắt nhếch lên, nhìn qua đã thấy hắn là một kẻ khôn khéo, tài giỏi, còn có chút điểm giả dối gian xảo.

Nhìn thấy Phượng Thương một thân bạch y, đội mũ che, Phương Đồng nhiệt tình sai người dáng trà,“Ngài có thể vào nhìn xem trước, nếu có món nào nhìn vừa mắt, hôm nay có thể đặt tiền cọc trước.”

“Tốt.” Phượng Thương mở miệng, Phương Đồng sửng sốt, đi sau tươi cười như hoa cúc,“Ngài cứ tự nhiên, có gì cần thì trực tiếp kêu người bán hàng, bọn họ sẽ hết sức giúp ngài giải đáp.”

“Người bán hàng?” Từ này quả thực mới mẻ……

Phượng Thương đánh giá bên trong cửa hàng, không thể không nói, Tuyệt Sắc phường là một cửa hàng phi thường không giống với thông thường, không nói tới quần áo xinh đẹp hoa lệ này, chỉ riêng những người mẫu đủ kiểu làm từ gỗ đứng trưng bày, khiến cho mọi người trong lòng phải bội phục ý nghĩ của Quang Hoa công tử.

Quần áo để một chỗ, như chết đi, nhưng mặc ở trên người mẫu, liền sống. Còn có “Người bán hàng” mặt đầy tươi cười này, phục sức trên người bọn họ cũng phi thường tinh xảo, mặc dù quần áo giống nhau, nhưng trên cổ áo tay áo có chút khác biệt rất nhỏ đủ để người ta phân biệt bọn họ với nhau.

Phương Đồng vội vàng trở về hậu viện, đẩy cửa lớn ra, đi vào giữa, khi nhìn thấy Mộ Dung Thất Thất đang ở bên trong, Phương Đồng cung kính gối quỳ hướng nàng hành lễ.

“Đứng lên!” Mộ Dung Thất Thất nhàn nhã nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, Tô Mi cùng Tố Nguyệt đứng ở một bên.

“Tiểu thư, vị khách quý ở trên gian hàng, tựa hồ là cô gia tương lai.”

Phương Đồng thật cẩn thận nhìn Mộ Dung Thất Thất, hắn được người đời phong cho danh hiệu Ma Vực đệ nhất nhĩ lực\*, phàm là âm thanh hắn từng nghe qua liền không bao giờ quên nữa. Hồi trước, Phương Đồng từng gặp qua Phượng Thương ở Bắc Chu, cho nên vừa rồi chỉ nghe Phượng Thương mở miệng một lần, nói một từ “tốt”, Phương Đồng liền nhận ra thân phận của hắn. (\*TC: cái này là ta phong cho hay…^^)

## 32. Chương 39

Chương 39: Kim Lũ y

“Ừ—” Mộ Dung Thất Thất nói không chút nghi ngờ, trước đây, khi gặp Tấn Mặc, Mộ Dung Thất Thất đã đoán rằng Phượng Thương chắc có lẽ cũng đã đến Tây Lương, hôm nay hắn đến Tuyệt Sắc phường, chắc hắn không chờ được nữa rồi.

Chỉ cần nghĩ một chút, Mộ Dung Thất Thất liền đoán ra dụng ý của Phượng Thương.

Trong khoảng thời gian này, nàng tựa hồ đã bị sự chuẩn bị chu đáo, tỉ mĩ của Phượng Thương “sủng” đến sắp hỏng. Y phục, thực phẩm, đi nơi nào, dừng ở đâu, Phượng Thương đều thay nàng bố trí tốt lắm, ngay cả đám hoa hoa thảo thảo trong Thủy Trúc viên của nàng, cũng là do hắn sai người đem tới.

Phượng Thương thậm chí lo lắng nàng không quen ăn thức ăn của Bắc Chu, liền phái đầu bếp chuyên môn của Bắc Chu đến phủ thừa tướng chế biến cừu, dê, cùng sữa…cho nàng thử.

Người nam nhân này, ắt hẳn đã từng học qua công tâm kế, rõ ràng đã đến Tây Lương, nhưng vẫn không lộ diện. Chính là sắp xếp sao để bên người nàng, từng cọng cây ngọn cỏ đều lưu dấu vết của hắn, khiến nàng có muốn quên cũng khó. Không thể không nói, đây là một biện pháp rất được, hiện tại, ngay cả Tố Nguyệt cùng Tô Mi cũng mở miệng khen Phượng Thương thật tốt.

Mấy ngày trước đây, Phương Quỳ truyền tin đến báo, ngày đầu tiên khai trương Thông Bảo trai ở Bắc Chu, bộ “Hoa thu” được Mộ Dung Thất Thất thiết kế từ xà cừ viền vàng đã bị một người thần bí ra giá đắt để mua đi, người nọ chính là thủ hạ của Phượng Thương. Lần này, có lẽ Phượng Thương là vì cung yến mà đến!

Bất quá, Phượng Thương vì sao lại đối với mình tốt như vậy, khiến cho Mộ Dung Thất Thất vô cùng nghi hoặc.

Cha mẹ hắn mất ở trận Nhạn Đãng sơn, hơn nữa người khiến Tây Kỳ quốc chuyển bại thành thắng chính là Mộ Dung Thái, lẽ ra, hắn hẳn phải rất hận Tây Kỳ, càng hận người của Mộ Dung gia hơn, vì sao lại cố tình muốn kết hôn với “phế vật” từ Mộ Dung gia, còn không ngừng tìm mọi cách lấy lòng nàng?

Chẳng lẽ hắn có phương thức báo thù kỳ quặc, dự tính trước tiên sủng nàng đến tận trời, sau đó liền đẩy nàng xuống hố sâu, trả thù thay phụ mẫu? Nếu thực như thế, hắn đã chọn nhầm đối tượng….

“Tiểu thư, người xem…” Phương Đồng mở miệng, việc này có liên quan đến Mộ Dung Thất Thất, phải được quyết định bởi chính tiểu thư.

“Không cần lo lắng!” Nhìn thấy bối rối trong lòng Phương Đồng, Mộ Dung Thất Thất mỉm cười:”Phàm là quần áo hắn nhìn trúng, ngươi liền nâng giá cao lên. Có Nam Lân Vương quảng bá giúp chúng ta, Tuyệt Sắc phường ở Tây Kỳ quốc nhất định sẽ cực kỳ đắt hàng. Cung yến lần này chính là một cơ hội tốt!”

Nói xong câu này, Mộ Dung Thất Thất tạm dừng một chút.

Y phục có thể xứng với, chỉ có bộ “Kim Lũ Y”. Nếu Phượng Thương thật sự muốn nàng vui lòng, đem “Hoa Thu” tặng nàng, vậy cũng chỉ có bộ “Kim Lũ Y” mới tương xứng với “Hoa Thu”.

“Đem ‘Kim Lũ Y’ cho hắn xem, nhất định hắn sẽ thích.” Mộ Dung Thất Thất chậm rãi đừng lên, chỉ bạc trong tay chợt lớ, đem cây hoa bồ công anh nho nhỏ đang bay cùng gió đến trước mặt mình.

Thấy tiểu thư ra tay, Phương Đồng không dám thở mạnh một tiếng, ai cũng biết, tiểu thư là chân truyền của Ma tôn đại nhân, chiêu “Niêm hoa tiếu”\* vừa rồi là một trong những tuyệt kỹ của Ma tôn đại nhân. Chỉ cần gia tăng chút lực đạo, liền có thể lấy mạng người khác một cách dễ nàng.

“Tiện thể, đưa cho hắn bài thơ kia luôn.” Mộ Dung Thất Thất thật cẩn thận thu lại sợ chỉ bạc quấn quanh bồ công anh, ngắm hoa kia chăm chú đến nỗi lâm vào trầm tư.

Thấy Mộ Dung Thất Thất không còn gì phân phó, Phương Đồng hành lễ sau đó liền lui ra, tự mình cầm “Kim Lũ Y” đưa đến trước mặt Phượng Thương.

“Đây là chi bảo của cửa hàng chúng ta- “Kim Lũ Y”.”

Tuy rằng Phượng Thương đội mũ sa, Phương Đồng không thấy rõ lắm biểu tình của vị Vương gia này, nhưng hắn rất tin tưởng tay nghề của tiểu thư, ắt hẳn đối phương đang chấn kinh trong lòng. Nếu vị cô gia tương lai này sau này biết rằng vị Quang Hoa công tử được mọi người sùng bái chính là tiểu thư nhà mình, thật không biết hắn sẽ lộ ra biểu tình kinh ngạc đến cỡ nào.

Gọi là “Kim Lũ Y”, kỳ thật lại không quan hệ đến “kim”. Nó bao gồm một sa quần màu đỏ, màu sắc thật rất mỹ lệ, cùng một bộ áo màu vàng có có lụa mỏng bao phủ bên ngoài.

Tinh sảo nhất, chính là trên vạt áo lụa ấy chính là một bức tranh phong cảnh được thêu từ tơ vàng, tơ bạc, hạc vàng tung bay, tùng trầm ngâm đứng, núi nguy nga, mặt trời đỏ rực, một đồng hoa cúc nhảy múa cùng gió.

Bên vách núi, là một thác nước rủ xuống, từng đám bọt nước trắng xóa, những bọt nước kia, đều thêu thực rõ, tựa như cảnh thật. Dưới thác nước là một cái hồ, thậm chỉ còn có thể nhìn thấy mấy con cá đang tung tăng chơi đùa.

Nếu là tranh, thực quá xinh đẹp, nếu là y, vừa hoa lệ lại không làm mất đi vẻ thanh cao.

Phượng Thương chưa từng thấy bức tranh nào được thể hiện lên một bộ quần áo, trông rất sống động, xem ra Tuyệt Sắc phường có thể nổi tiếng thiên hạ cũng có cái lý của nó. “Không tồi—-” Y như ý nghĩ của Phương Đồng, quả nhiên Phượng Thương nhìn trúng bộ “Kim Lũ Y” này. “Công tử nhà ngươi có gì để tả bộ y phục này không?”

“Công tử nhà ta khi thiết kế”Kim Lũ Y” đã làm một bài thơ.”

“Vậy à?” Phượng Thương tất nhiên sinh ra nồng đậm hứng thú với bài thơ này, Phương Đồng thấy thế, liền theo phân phó của Mộ Dung Thất Thất, đem thơ viết lại, dâng hai tay cho Phượng Thương.

“Khuyến quân mạc tích kim lũ y, khuyến quân tích thủ thiểu niên thì.

Hoa khai kham chiết trực tu chiết, mạc đãi vô hoa không chiết chi.”\*\*

Thanh âm của Phượng Thương vô cùng êm tai, ngay cả Phượng Đồng- một nam nhân, nghe được, cũng cảm thấy hài lòng. Nhưng mà không biết tính tình của vị cô gia này như thế nào—-

“Quang Hoa công tử quả nhiên thú vị! Bộ y phục này, ta—-”

Phượng Thương còn chưa nói xong, đột nhiên vang lên một thanh âm yêu kiều ngang ngược:” Bộ y phục này, bổn cung lấy!”

Lại xuất hiện! Đứng trước cửa là một nữ tử quần áo hoa lệ, nàng ta trực tiếp vọt tới trước bộ “Kim Lũ Y”, hai mắt hiện lên hai đốm sao nhỏ:” Trời ạ! Quá đẹp! Bổn cung rốt cục cũng hiểu vì sao Hoàng quý phi Nam Phượng quốc lại yêu thích y phục của Tuyệt Sắc phường như vậy! Hoàng tẩu, mau tới xem, có phải rất đẹp hay không?”

Người nói chuyện chính là Bình Dương công chúa Long Trạch Vũ Nhi, còn hoàng tẩu trong miệng nàng, không ai khác là Mộ Dung Tâm Liên. Hai người vốn đang chuẩn bị cho cung yến, nghe nói Tuyệt Sắc Phường đến Tây Lương thành, nên hẹn cùng nhau đến đây.

Sau buổi du hồ, Long Trạch Vũ Nhi không biết vì sao càng lúc càng thêm thân cận với Mộ Dung Tâm Liên, có lẽ bởi vì các nàng đều thấy Mộ Dung Thất Thất chường mắt, hơn nữa họ đều là một loại người giống nhau, cho nên hai người họ rất hiểu nhau. Long Trạch Vũ Nhi liền xem Mộ Dung Tâm Liên là tri kỷ, cùng nàng trao đổi những bí mật thầm kín.

“Quả nhiên xinh đẹp!” Sau khi Mộ Dung Tâm Liên thấy bộ “Kim Lũ Y”, ánh mắt không thay đổi nhiều lắm, tuy rằng nàng cũng rất muốn có bộ y phục này, nhưng mà Long Trạch Vũ Nhi là công chúa, hôm nay đến đây, mục đích của nàng chính là lấy lòng Long Trạch Vũ Nhi, cho nên đành phải nhẫn nhịn, từ bỏ những thứ mình thích.

“Công chúa mặc vào ắt sẽ tỏa ánh sáng chói lòa chiếu sáng khắp bữa tiệc, khiến mọi người đều phải cúi đầu ngưỡng mộ.”

Mộ Dung Tâm Liên vuốt mông ngựa, Long Trạch Vũ Nhi nghe vậy đặc biệt hài lòng, chỉ cần liếc mắt nàng đã thích bộ y phục này, trong mắt Long Trạch Vũ Nhi, bộ y phục này chính bởi mình mà làm ra, chỉ có vị công chúa vừa cao quý vừa tao nhã như nàng mới có tư cách mặt bộ “Kim Lũ Y” này.

Phương Đồng dù biết người đến là ai, nhưng bộ quần áo này đã được tiểu thư dặn phải đưa cho cô gia tương lai, Phương Đồng tất nhiên sẽ không để người khác có được nó.

“Thực xin lỗi! Bộ y phục này đã được vị công tử đây chọn trước.”

“Cái gì ?!” Nghe được có người dám cự tuyệt mình, Long Trạch Vũ Nhi tức giận, một tay chống nạnh, một tay chỉ vào mũi của Phương Đồng, vênh váo tận trời:” Mở mắt chó của ngươi ra mà nhìn cho rõ, bổn cung là Bình Dương công chúa! Y phục này mặc kệ ai coi trọng? Chẳng lẽ đối phương còn tôn quí hơn bổn cung sao?

♪♫♪♫♪♫♪♫♪♫♪♫♪♫♪♫♪♫

\*Niêm hoa tiếu: niêm là ngắt, bắt, lấy-hoa là bông- tiếu là cười….thực không biết dịch sao nữa

\*\*: Khuyên vương chớ luyền tiếc Kim Lũ Y, khuyên người hãy coi trọng tuổi trẻ.

Ngắt hoa đi rồi hoa sẽ chết, để hoa yên hoa sống mãi trong lòng.

## 33. Chương 40

Chương 40: Chém hắn cho bổn cung!

Đối mặt với Long Trạch Vũ Nhi ương ngạnh, biểu tình Phương Đồng vẫn trước sau như một, âm thanh cũng vững vàng như trước.

“Hồi bẩm công chúa, thứ nhất, ta không phải là con chó, mắt ta tuy rằng nhỏ, nhưng thị lực vẫn tốt lắm. Thứ hai, Tuyệt Sắc phường của chúng ta bán quần áo luôn chú ý tới thứ tự đến trước và sau, mặc kệ ngài là ai, là thân phận gì, tôn quý như thế nào, đã đến Tuyệt Sắc phường chính là khách hàng chúng ta, chúng ta sẽ đối xử bình đẳng.”

Bộ dáng không kiêu ngạo không siểm nịnh cùng với giọng nói tràn đầy ý châm biếm của Phương Đồng làm cho Phượng Thương thực tán thưởng, sự tán thưởng này lan đến cả Quang Hoa công tử đứng đằng sau Phương Đồng, có thể đem thủ hạ dạy dỗ được như vậy, Quang Hoa công tử này tuyệt đối không phải người thường.

“Làm càn!” Mộ Dung Tâm Liên thấy Long Trạch Vũ Nhi chưa kịp phải ứng, lập tức đứng ra chửi:“Bộ y phục đã này được công chúa coi trọng, ngươi chỉ có thể bán cho nàng, không phải muốn tiền sao, nhiều hay ít?!”

“Một vạn lượng hoàng kim.”

Phương Đồng vừa hô giá, trực tiếp khiến mí mắt Mộ Dung Tâm Liên nhảy dựng lên:“Một vạn lượng ? Hoàng kim? Ngươi là cướp à!”

“Ngài là?” Phương Đồng híp mắt, vờ như không biết thân phận của Mộ Dung Tâm Liên.

“Hừ!” Mộ Dung Tâm Liên sửa lại quần áo, hất cằm lên cao:“Ta là Tĩnh vương phi!”

“Nha –” Phương Đồng cố ý kéo dài tiếng nói: “Nhưng mà hình như Tĩnh vương gia Tây Kì quốc chỉ có một vị Trắc phi……”

“Ngươi –” Mộ Dung Tâm Liên hiện tại đang buồn bực về thân phận của mình. Vì sao không phải là Vương phi, chỉ hơn nhau một chữ “Trắc”, cư nhiên lại bị một chưởng quầy nho nhỏ cười nhạo, khiến cho sắc mặt nàng cực kỳ khó coi.“Ta lập tức sẽ thành Vương phi !”

Khi nói chuyện, tay Mộ Dung Tâm Liên không tự giác xoa xoa bụng của mình, mà động tác này, lại bị Phượng Thương thu vào trong mắt. Thì ra là thế, khó trách nàng lại kiêu ngạo như vậy, là vì đã có chỗ dựa vào a!

“Chưởng quầy, đây là một vạn lượng hoàng kim.” Như Ý đưa lên một cái hộp, đặt trước mặt Phương Đồng, mở ra, một mảnh kim quang,“Công tử nhà ta vừa ý ‘Kim Lũ Y’, thanh toán tiền trước, nửa tháng sau sẽ tới lấy hàng.”

Như Ý lễ phép khách khí cùng với Long Trạch Vũ Nhi điêu ngoa ương ngạnh bên kia tạo thành hai cực đối lập, mà chủ nàng lại hào phóng xuất tiền, khiến cho người ta sợ hãi không thôi, cũng đồng thời khiến cho bọn khách nhân nghị luận huyên náo cả lên.

“Nếu công tử thanh toán tiền trước, vậy cửa hàng của chúng ta cũng liền ngoại lệ, để cho công tử lấy quần áo trước.” Phương Đồng sai người ta gói “Kim Lũ Y” lại, cười tủm tỉm , cầm quần áo đưa cho Như Ý.“Công tử hẳn là mua cho phu nhân của ngài! Phu nhân thật sự thật may mắn a!”

“Đa tạ……”

Phương Đồng dùng từ phu nhân để gọi Mộ Dung Thất Thất, khiến tâm tình Phượng Thương thực thỏa mãn. Đúng vậy, không bao lâu nữa, nàng sẽ trở thành tân nương của hắn a, trở thành Vương phi của hắn. Phu nhân? Nương tử? Ái phi? Khanh khanh\*? Thất nhi……gọi nàng như vậy, xác thực không tồi. (\* vợ chồng gọi nhau thân mật….sau này a chuyên gọi chị bằng từ này)

“Đứng lại!”

Thấy Phượng Thương cùng Như Ý mang theo “Kim Lũ Y” mà mình yêu thích đi tới cửa, định ly khai, Long Trạch Vũ Nhi không hề gây hấn với Phương Đồng nữa, mà lại sai người ngăn bước Phượng Thương.

“Ngươi có thể đi, nhưng mà phải để quần áo phải lại!”

Long Trạch Vũ Nhi nhìn chằm chằm bộ “Kim Lũ Y” trong tay Như Ý, ánh sáng vàng lấp lánh trên màn lụa mỏng, nó được, khiến nó trở nên thần bí. Quần áo này, Long Trạch Vũ Nhi cực kỳ yêu thích, tuyệt đối không cho phép bộ quần áo xinh đẹp như vậy được trưng diện trên người kẻ khác!

“Giữa ban ngày ban mặc, công chúa chẳng lẽ muốn cướp sao?” Âm thanh Phượng Thương mang theo chút hàn ý, Như Ý hiểu rõ chủ tử, lập tức bắn lên trời một quả pháo hoa.

Pháo hoa màu đỏ nổ tung trên không trung, thật là đẹp mắt. Biết đối phương muốn tìm người đến hỗ trợ, nhưng mà Long Trạch Vũ Nhi căn bản không sợ hãi. Nơi này là Tây Lương, là kinh thành Tây Kì, nàng là Bình Dương công chúa của Tây Kì quốc, trừ khi phụ hoàng mẫu hậu ở chỗ này, bất luận kẻ nào cũng không ngăn được nàng!

“Quần áo này, bổn cung muốn!”

Thủ hạ của Long Trạch Vũ Nhi đã chạy đi báo tin cho cấm quân ở kinh thành, nhìn người nọ chạy đi so với con khỉ còn nhanh hơn, dưới mũ sa, Phượng Thương nhếch miệng lộ ra một nụ cười thị huyết.

“Nói càn! Rõ ràng là công tử nhà ta nhìn thấy trước, còn trả một vạn lượng hoàng kim!” Thấy cấm quân của kinh thành chạy lại đây, Như Ý tiến lên phía trước bảo hộ Phượng Thương: “Không nghĩ tới công chúa của một quốc gia thế nhưng không phân rõ phải trái như vậy! Không thể mua nổi liền ngang ngạnh cướp bóc, đây là cái đạo lý gì! Các ngươi còn có tuân theo vương pháp?!” “Vương pháp?” Nghe thấy từ này, Long Trạch Vũ Nhi giống như nghe được chuyện đáng cười nhất: “Vương pháp là do nhà ta đặt ra, ở nơi đây, bổn cung chính là vương pháp!”

Thủ lĩnh cấm quân vội vã tới nhưng khi vừa thấy Long Trạch Vũ Nhi, liền cảm thấy đau đầu. Vị công chúa này dường như không có việc gì làm, cứ thích sai khiến bọn họ làm chuyện tầm phảo.

Hồi trước, ầm ĩ đòi đóng cửa Thông bảo trai, kết quả hiện tại các vị phu nhân trong toàn kinh thành đều nhìn hắn bằng ánh mắt căm hận, không có Thông bảo trai, châu báu trang sức các nàng yêu thích cũng không có, không thể chỉ trích công chúa, chỉ có thể đối với hắn cái tiểu thủ lĩnh này ra tay tàn độc, ngay cả phu nhân nhà mình cũng phạt hắn ngủ vài ngày dưới đất.

Chỉ mới yên tĩnh có vài ngày, Bình Dương công chúa lại làm ầm ĩ lên, thật không biết khi nào mới là lần cuối –

“Hạ quan bái kiến Bình Dương công chúa……” Tuy rằng không tình nguyện, nhưng vẫn không thể không cung kính hành lễ. Ai bảo thân phận nhà người ta cao quý, lão cha chính là đại boss\* của quốc gia này a! (\*nguyên văn tg)

“Ngươi, cướp đoạt kiện quần áo kia cho bổn cung!” Long Trạch Vũ Nhi chỉ vào Phượng Thương, Mộ Dung Tâm Liên ở một bên kéo kéo ống tay áo Long Trạch Vũ Nhi, nàng mới sửa miệng: “Không, là lấy lại đây cho bản cung!”

“Công chúa, quần áo này là của người ta , ngài như thế nào có thể –”

“Ba –” Long Trạch Vũ Nhi đang nghẹn một bụng khí, lại không có chỗ để phát tiết, nghe Hồ Bất Tu nói những lời này, lập tức giáng một bạt tai lên mặt hắn“ Việc bản cung làm khi nào thì đến phiên ngươi lên tiếng! Đừng có mà dạy dỗ bổn cung, kêu ngươi làm gì thì ngươi làm cái đó!”

Long Trạch Vũ Nhi một cước đem Hồ Bất Tu đá đi, quay mặt về đám cấm quân đứng phía sau ra lệnh,“Các ngươi nghe đây, ai lấy được ‘Kim Lũ Y’ cho bản cung thì bản cung sẽ cho hắn ngồi ở vị trí thủ lĩnh cấm quân!”

Lời này lọt vô tai bọn cấm quân, các mắt liền sáng lên.

Thủ lĩnh cấm quân, dù là ai cũng đều muốn ngồi trên cái vị trí kia! Dù sao nếu gặp chuyện không may thì còn được Bình Dương công chúa chống đỡ, vả lại, đối phương bất quá cũng là một chủ một tỳ, động động não những người này liền lập tức quy phục Long Trạch Vũ Nhi.

Chỉ một lát, bốn mươi tên cấm vệ quân đã bao vây Phượng Thương cùng Như Ý, vũ khí trong tay hướng về hai chủ tớ, tư thế thực kiên cường.

“Lớn mật!” Như Ý ngàn vạn lần không nghĩ tới, đám người này thế nhưng lại nghe lời một nữ nhân xui khiến, thật sự dám động thủ với Vương gia nhà bọn họ, nếu họ là người Bắc Chu, cho họ mười cái lá gan cũng không dám.

“Phốc xích –” Không chỉ Long Trạch Vũ Nhi, Mộ Dung Tâm Liên cũng cười , bất quá chỉ là cái tiện tỳ, thế nhưng đối lại đứng trước mặt công chúa Tây Kì quốc mà nói như vậy, thật sự là đồ lỏng não.

“Uy, đem quần áo của công chúa giao ra đây!” Có người tay cầm đao tiến lên trước, bày ra tư thế nếu ngươi không giao quần áo thì sẽ biết tay.

Thấy đối phương như vậy, Phượng Thương hừ lạnh một tiếng,“Nếu bổn vương nói không?”

“Ha ha ha! Các ngươi nghe thấy gì không, hắn thế nhưng dám xưng bổn vương! Bổn vương?!” Long Trạch Vũ Nhi cười ha hả, châu sai\* trên đầu cũng run run theo màn cười,“ Điêu dân lớn mật, dám giả mạo Vương gia, thật sự đáng chết vạn lần! Người đâu, chém hắn cho bản cung!” (\*trâm ngọc)

♪♫♪♫♪♫♪♫♪♫♪♫♪♫♪♫

## 34. Chương 41

Chương 41: Bốn mươi thủ cấp.

Long Trạch Vũ Nhi ra lệnh một tiếng, đám cấm quân liền rút ra đao kiếm sáng choang hướng về phía Phượng Thương.

“Đừng hòng động đến Vương gia nhà ta!” Như Ý chưa nói hết câu, đã vươn đao cong xoay tròn một vòng trên không trung, trực tiếp chém đứt đầu của tên lính dẫn đầu xông đến trước mặt nàng.

“A—”Đầu hắn rơi xuống đất, còn lăn thêm vài vòng, dính chút bụi đất, cũng để lại một vệt máu đỏ thẫm.

“A! Giết người!” Dân chúng vây xem xung quanh thấy một màn đẫm máu này, có vài người thét chói tai rồi ngất xỉu, còn Long Trạch Vũ Nhi và Mộ Dung Tâm Liên cũng suýt chút nữa ói mửa.

Sau đó, một trận tiếng vó ngựa vang lên, mười binh lính mặc giáp đen cưỡi tuấn mã thượng hạng đến trước mặt Phượng Thương:”Thuộc hạ cứu giá chậm trễ, thỉnh Vương gia thứ tội!”

Vương gia? Đây là vị Vương gia nào? Đại não của Long Trạch Vũ Nhi còn chưa kịp động, một chuỗi thanh âm thê lương đã vang lên. Bốn mươi tên lúc nãy còn vây lấy Phượng Thương, đầu đều rơi xuống đất, máu đỏ bắn lên mặt Long Trạch Vũ Nhi, khiến nàng sợ đến mức hét rầm lên.

“Ngươi, các ngươi—” Thanh âm Long Trạch Vũ Nhi run rẩy, cả người cũng run bần bật:”Các ngươi là ai ?!”

“Đúng là ưng kỵ biểu trưng cho Nam Lân vương!” Trong đám dân có người thấy được trên ống tay áo của binh đoàn áo đen là đầu chim ưng thêu bằng chỉ bạc, lập tức nhận ra thân phận của bọn họ.

Nam Lân vương?! Không chỉ riêng gì Long Trạch Vũ Nhi mà tất cả mọi người đều ngây dại. Bạch y nam tử đội mũ sa kia chính là Nam Lân vương Phượng Thương trong truyền thuyết? Là “chiến thần” của Bắc Chu, là người mới mười lăm tuổi đã nổi danh khắp tứ quốc?

Một trận gió thổi qua, khiến lụa trắng lay động, làm mọi người nghĩ có thể nhìn thấy dung mạo của Phượng Thương, nhưng chỉ kịp ngắm cái cằm hoàn mỹ, Phượng Thương liền nhanh chóng giữ lấy màn sa.

“Ha ha—” Bị mọi người nhận ra thân phận, Phượng Thương khẽ cười, đè thấp mũ sa:” Như Ý, ở Bắc Chu quốc, nếu dám mưu sát bổn vương, đáng phải chịu tội gì?”

“Hồi bẩm Vương gia, người mắc tội mưu sát hoàng thân quốc thích, liền bị lăng trì xử tử, tru di cửu tộc!” Thanh âm trong trẻo của Như Ý, rơi vào trong tai của Long Trạch Vũ Nhi lại trở nên lạnh lùng chói tai. Sớm nghe nói Nam Lân vương hành sự tàn nhẫn, cả gan làm loạn, không nghĩ tới, hắn thế nhưng dám giết chết cấm quân của Tây Lương thành ngay trên đường phố nơi đây!

“Ngươi, ngươi đừng có lại đây….”

Long Trạch Vũ Nhi mới vừa rồi còn diễu võ dương oai, nghĩ muốn đoạt lấy “Kim Lũ Y” trong tay Phượng Thương, bây giờ lại đánh răng cầm cập. Nàng thế mà quên mất, sứ đoàn Bắc Chu quốc đã tới Tây Lương, hơn nữa Phượng Thương lần này còn mang theo ưng kỵ tinh nhuệ nhất Bắc Chu. Hành vi vừa rồi thực sự đúng là tìm chết!

“‘Kim Lũ Y’ này quả nhiên rất xinh đẹp!”

Phượng Thương cầm lấy bộ “Kim Lũ Y” giơ ra, dưới ánh mặt trời, Kim Lũ Y rực rỡ óng ánh, bức tranh vẽ trên kim sa như có sự sống, khiến cho người xem kinh ngạc, quên luôn một màn huyết tinh vừa rồi.

“Bất quá—-” Phượng Thương đang nói thì dừng lại “—chỉ có Vương phi của bổn vương mới có tư cách mặc y phục như thế này. Công chúa, chẳng lẽ ngươi muốn làm Vương Phi của bổn vương?”

Tầm mắt của Long Trạch Vũ Nhi lúc này hoàn toàn bị Kim Lũ Y hấp dẫn, không hề để ý đến lời nói của Phượng Thương, vẫn đợi đến khi Mộ Dung Tâm Liên kéo kéo áo nàng, nàng mới hoàn hồn lại :”Không! Không! Bổn cung không có ý nghĩ như vậy!”

Đùa à, bảo nàng vì một kiện quần áo mà gả cho Quỷ vương sao? Nàng vẫn muốn sống đến trăm tuổi a! Long Trạch Vũ Nhi khụy chân, trực tiếp ngất đi.

“A, lá gan bất quá cũng chỉ có thế—-” Phượng Thương thu hồi Kim Lũ Y, không thèm chú ý đến Long Trạch Vũ Nhi cùng Mộ Dung Tâm Liên nữa, quay đầu về phía sau, hướng Phương Đồng chắp tay:” Thật ngại, làm bẩn mặt tiền của Tuyệt Sắc phường, bổn vương xin hướng Quang Hoa công tử tạ tội!”

“Không sao không sao, đây là khởi đầu tốt đẹp! Là điềm lành!” Phương Đồng thực vừa ý thủ đoạn của Phượng Thương, trong lòng thầm giơ ngón tay cái lên mà tán thưởng vị vương gia này, có lẽ nhân tài như hắn mới xứng đôi với tiểu thư nhà mình!

Lời của Phương Đồng, khiến hắn không nhịn được thưởng thức vị chưởng quầy này. Hắc, người này thật đúng là quá thú vị, nếu là người thường, đã sớm sợ đến mức run run, hắn thế nhưng lại nói đây là khởi đầu tốt, Tuyệt Sắc phường quả nhiên thật đặc biệt!

“Chưởng quầy thực độ lượng! Để bồi thường, bổn vương xin đảm bảo an toàn cho Tuyệt Sắc Phường! Về sau nếu có ai đến Tuyệt Sắc phường gây phiền toái, chính là đối đầu với bổn vương, đối đầu với thiết kỵ\* của bổn vương. (\*đội quân tinh nhuệ, kỵ binh)

Thanh âm của Phượng Thương không lớn, nhưng đủ để tất cả mọi người đều nghe được. Tuyệt Sắc phường có Phượng Thương làm chỗ dựa vững chắc, Long Trạch Vũ Nhi dù có muốn động đến nó, cũng chẳng dám trực tiếp náo loạn…..

Chỉ qua một buổi sáng, chuyện Nam Lân vương Phượng thương nổi giận giết chết cấm vệ quân tựa như có cánh mà bay, truyền ra khắp Tây Lương thành. Cùng lúc đó, tại Thúy Trúc viên, Mộ Dung Thất Thất cũng nhận được lễ phục cùng trang sức do Phượng Ngọc đưa tới. Y như ý nghĩ của nàng, đích thật là “Hoa thu” cùng “Kim Lũ Y”.

“Thật xinh đẹp!” Mặc dù Phượng Ngọc đã đến tuổi trung nhiên, nhìn thấy những thứ này cũng yêu thích không buông tay, không nhịn được mở miệng tán thưởng :”Nếu có cơ hội, ta thật muốn gặp Quang Hoa công tử một lần! Rốt cuộc là người tinh tế đến cỡ nào, tâm hồn tươi đẹp đến nhường nào mới có thể thiết kế ra những phục trang lộng lẫy như vậy!”

Khi nghe Phượng Ngọc nói những lời này, Tô Mi cùng Tố Nguyệt đứng bên cạnh liền nhìn nhau cười, Quang Hoa công tử mà người người dù tìm mãi cũng không thấy, chính là Tam tiểu thư của Mộ Dung phủ a!

“Chậc chậc, công chúa, người nhìn xem!” Phượng Ngọc thật cẩn thận cầm lấy cây trâm vàng làm từ xà cừ viền tơ vàng: “Thật đẹp a! Thật sự quá đẹp! Công chúa, người nhất định sẽ trở thành người xinh đẹp nhất trong bữa tiệc!”

“Đích thực rất đẹp!” Mộ Dung Thất Thất cũng không biểu hiện ra vẻ kinh hỉ quá mức như Phượng Ngọc, những thứ đồ chơi này, đều do nàng ngứa tay vẽ bậy, do chính nàng thiết kế, đã sớm sờ đến ngấy.

Biểu tình bình thản của Mộ Dung Thất Thất, khiến Phượng Ngọc càng thêm yêu thích vị Vương phi tương lai này. Nếu là nữ tử tầm thường, người nào thấy châu báu của Thông Bảo trai tâm trí đều không nhịn được mà trở nên bấn loạn, nhưng riêng vị Chiêu Dương công chúa này, lại hờ hững hững hờ, phong cách thực quí phái! Rất xứng với Vương gia!

Trong cung, Long Trạch Vũ Nhi quỳ gối trước mặt Long Trạch Vũ, Đoan Mộc Tình đứng một bên thay nữ nhi giải vây.

“Ngươi—” Long Trạch Vũ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà nhìn Long Trạch Vũ Nhi:” Ngươi chọc ai không chọc, lại chọc đến cái sát tinh kia! Chẳng lẽ ngươi không nghe những tin đồn về hắn à? Sao trẫm lại có thể sinh ra một đưa con gái ngu xuẩn như ngươi chứ!”

“Bệ hạ, xin ngài bớt giận! Xác thực trong chuyện này Vũ Nhi có điểm sai, nhưng mà Phượng Thương cũng không nên vì thế mà giết người ở kinh thành a! Đây là Tây Kỳ quốc, là Tây Lương, cũng không phải Bắc Chu của bọn hắn! Sao hắn lại cả gan như vậy!”

Đoan Mộc Tình biết Long Trạch Vũ Nhi đã làm sai, muốn y phục của ai không muốn, lại muốn của Phượng Thương, nhưng cũng không thể trách nàng a, Phượng Thương cũng không nói thân phận của mình, tóm lại, chính là lỗi của Phượng Thương!

Thấy Đoan Mộc Tình nói ra một câu “hỗn trướng” như vậy, Long Trạch Vũ giơ tay chỉ giữa không trung, cũng không biết nên nói cái gì nữa.

“Ngu ngốc! Nàng ngốc, ngươi sao lại cũng ngốc theo nàng chứ! Phượng Thương là người có thể dây vào sao? Đừng nói chỉ giết bốn mươi người, cho dù hôm nay hắn truy cứu lỗi của Vũ nhi, trẫm cũng không có che chở cho nàng!”

“Hoàng thượng, ngài như vậy chẳng phải chính là để người ta lấn trên đầu mình sao?” Đoan Mộc Tình có chút bất mãn với cách hành xử của Long Trạch Vũ, dù sao, đối phương bất quá cũng chỉ là một tên Vương gia không mang huyết thống hoàng tộc, chẳng lẽ so với thiên tử Bắc Chu còn có thể tôn quý hơn sao?

“Ngu ngốc! Trẫm thầm nghĩ điều gì có thể khiến Vũ nhi lù đù như vậy, nguyên lai chính bởi vì có vị mẫu thân như ngươi! Các ngươi tự mình kiểm điểm thật tốt đi!” Long Trạch Vũ phất tay áo, ly khai Thanh Loan cung.

## 35. Chương 42

Chương 42: Trùng dương\* cung yến.

“Mẫu hậu……” Long Trạch Vũ Nhi đem theo một bụng đầy ủy khuất đi tới bên người Đoan Mộc Tình, “Mẫu hậu, phụ hoàng dường như chẳng hề đau lòng Vũ Nhi ?”

“Vũ Nhi, ráng nhẫn, chờ mẫu hậu sinh hạ tiểu đệ đệ, chờ tiểu đệ đệ làm thái tử, làm hoàng đế, sẽ không còn người dám khi dễ chúng ta !” Đoan Mộc Tình nhẹ nhàng vỗ lưng nữ nhi bảo bối.

Nghe xong lời Đoan Mộc Tình nói, Long Trạch Vũ Nhi đột nhiên đẩy nàng ra,“Thái tử, thái tử, thái tử! Trong mắt, trong lòng người cũng chỉ có đệ đệ, thầm nghĩ muốn con trai, căn bản không thèm để ý đến nữ nhi này! Người đã thích con trai như vậy, vì sao lúc trước thời điểm sinh hạ ta, không đem ta bóp chết luôn đi!”

“Vũ Nhi, ngươi nói gì vậy?” Nhìn thấy một mặt xa lạ của nữ nhi, Đoan Mộc Tình như bị dọa, đưa thủ muốn lau đi lệ ở khóe mắt Long Trạch Vũ Nhi, lại bị nàng ta đẩy tay ra.

“Ta chán ghét ngươi, chán ghét các ngươi! Ta hận chết các ngươi!”

Long Trạch Vũ Nhi vừa khóc vừa chạy ra ngoài, Đoan Mộc Tình ngồi xụi lơ trên mặt đất. Vì sao, vì sao Vũ Nhi không thể hiểu được tấm lòng của người làm mẹ này chứ…… Đoan Mộc Tình vuốt ve bụng của mình, lòng bàn tay là thịt, mu bàn ta cũng là thị, cả hai đứa đều là con của mình, nàng đều phải bảo vệ.

“Cục cưng, tỷ tỷ vì mẫu thân hoài thai ngươi mà tức giận , ngươi về sau lớn lên phải bảo vệ tỷ tỷ đó, nhớ không?”

Phiêu Tuyết cung, Mộ Dung Tuyết Liên nhu nhu cái miệng nhỏ nhắn mà nhai trái nho, một bàn tay khác nhẹ vuốt bụng. Đã bình an vượt qua sáu tháng, còn thêm ba tháng nữa đứa nhỏ này sẽ đến nhân thế . Mộ Dung Tuyết Liên hỏi những thái y xem mạch, họ đều nói là hoàng tử, khiến cho nàng phi thường cao hứng.

Khi đứa nhỏ này sinh hạ, nàng nhất định phải để cho hắn lên làm thái tử! Nhất định!

Hổ Phách nhẹ nhàng đi vào, ra lệnh cung nữ đều chung quanh lui ra ngoài, một mình tiến ra phía sau Mộ Dung Tuyết Liên nói nhỏ,“Nương nương, hoàng hậu nương nương đã có bầu một tháng, hơn nữa, người kia ở Tĩnh vương phủ kia cũng có .”

“Cái gì?!” Mộ Dung Tuyết Liên bị nghẹn nho ở trong miệng, nuốt không được, cũng không phun ra được, khó chịu cực kỳ.“Có chắc không?”

“Chắc chắn.”

Vừa rồi, tâm tình của Mộ Dung Tuyết Liên còn tốt đẹp, giờ phút này liền trở nên u ám,“Cái con gà mái không biết đẻ trứng kia thế nhưng có, thật sự là đáng giận! Còn có tiểu tiện nhân kia, thế nhưng cũng dám tranh giành với bản cung, nàng chẳng lẽ còn muốn trông cậy vào đứa nhỏ trong bụng mình có thể giúp Long Trạch Cảnh Thiên trở thành thái tử sao! Hừ!”

“Nương nương, làm sao bây giờ?”

“Để cho bản cung suy nghĩ, bản cung cần phải suy nghĩ lại thật cẩn thận.” Mộ Dung Tuyết Liên rốt cục đem hạt nho phun ra, ngón tay thon dài sơn móng đỏ chóe nhẹ nhàng vuốt bụng mình,“Nếu cả hai người này đều đối nghịch với bản cung, vậy đừng trách bản cung ra tay độc ác!”

Trên khuôn mặt xinh đẹp của Mộ Dung Tuyết Liên hiện lên vẻ ngoan độc, ngay cả Hổ Phách đi theo nàng nhiều năm thấy vậy cũng kinh hồn khiếp đảm.

“Lại đây!” Mộ Dung Tuyết Liên ngoắc ngón tay với Hổ Phách, ở bên tai nàng nhẹ giọng nói.“Tung tin ra, để cho vị kia ở Thanh Loan cung biết chuyệnTrắc phi của Tĩnh vương cũng có thai bản, cung muốn cho các nàng chó cắn chó.”

“Nương nương anh minh!” Đôi con ngươi của Hổ phách lóe ra quang mang khác thường. Ngồi nhìn hổ đấu, là chuyện mà chủ tử am hiểu nhất , xem ra, cuộc sống gió êm sóng lặng sẽ không còn……

Đầu tháng chín, thời tiết sáng sủa, trời không một bóng mây, trong cung kim cúc nơi nơi nở rộ, rực rỡ một mảnh vàng tươi, nhìn qua quý khí mười phần.

Đối hội quốc liên giữa Bắc Chu và Tây Lỳ, Long Trạch Vũ phi thường coi trọng, cho nên trùng dương cung yến năm nay phá lệ làm long trọng hơn nhiều. Văn võ bá quan đã sớm đến điện có tổ chức yến hội, ngay cả bọn người Hoàng Thượng, hoàng hậu cùng Hoàng quý phi cũng đều đã đến.

Đợi nửa ngày, cả hai nhân vật chính Phượng Thương cùng Mộ Dung Thất Thất vẫn còn chưa tới, sắc mặt Long Trạch Vũ có chút khó coi, mọi người đều ngồi ngay ngắn , không khí có chút khẩn trương.

Chẳng thể trách những người này, dù sao danh tiếng của Nam Lân vương Phượng Thương thật sự quá lớn, hơn nữa thủ đoạn của hắn cũng thật sự làm cho người ta chấn kinh. Chỉ riêng vụ lần trước, tức giận liền giết bốn mươi cấm quân ở trên đường, khiến cho người không thể không bội phục, thế nhưng chuyện này Hoàng Thượng cũng không truy cứu, liền đủ thuyết minh rằng lực uy hiếp của vị Vương gia của Bắc Chu quốc này như thế nào . Chỉ là, vị này Vương gia kia cũng quá kiêu ngạo, thế nhưng lại để cho triều thần Tây Kì quốc đều chờ hắn. Còn có vị Chiêu Dương công chúa Mộ Dung Thất Thất kia, thế nhưng cũng không có tới! Ánh mắt chúng quan viên không khỏi liên tục hướng Mộ Dung Thái tràn đầy ý vị.

Lúc này Mộ Dung Thái cũng có chút ngồi không yên, xuất ra khăn tay lau mồ hôi liên tục. Khi hắn ra khỏi cửa rõ ràng Mộ Dung Thất Thất đã sớm đi trước, nhưng không biết vì sao bây giờ còn chưa có đến. Nếu Long Trạch Vũ truy cứu chuyện này, rất phiền toái .

Mộ Dung Thái hận không thể chờ thời điểm Mộ Dung Thất Thất xuất hiện lập tức đem nàng treo lên hung hăng trách phạt một chút, nhưng mà cũng chỉ là ý tưởng trong nội tâm của hắn, trên thực tế hắn không thể làm vậy, cũng quả thật không có gan mà đối với Mộ Dung Thất Thất như vậy.

Mấy ngày qua, vài người Bắc Chu mang theo cờ hiệu của Phượng Thương nghênh ngang tiến tiến xuất xuất ở phủ Thừa Tướng của hắn, lại còn thường thường dùng ngôn ngữ của Bắc Chu mà nói vài câu chế giễu hắn. Còn có cái đầu bếp kia, mỗi ngày đều nướng thịt dê, khiến trong phủ chướng khí mù mịt, nơi nơi đều là vị thịt dê, làm hại hắn nhiều ngày qua cũng không có tâm tình ăn uống.

Chuyện đó làm cho Mộ Dung Thái thực đau đầu, nhưng mà hắn không dám đắc tội với Phượng Thương, cho nên đành phải chịu đựng, nhẫn , trong lòng ước gì Mộ Dung Thất Thất sớm gả đi ra ngoài một chút, để xong hết mọi chuyện.

Tất cả mọi người đều đang suy đoán, rốt cuộc Nam Lân vương cùng Chiêu Dương công chúa đang làm cái quái gì. Trước cửa cung, trên một chiếc xe ngựa, Mộ Dung Thất Thất cuối cùng cũng tỉnh ngủ .

Sáng sớm nàng đã bị Phượng Ngọc lôi rời khỏi giường, nói rằng nhất định phải khiến nàng trở nên xinh đẹp khiến người người đều kinh ngạc, kết quả là Mộ Dung Thất Thất một bên ngủ gà ngủ gật, một bên tùy ý để Phượng Ngọc dìu nàng đi tắm rửa thay quần áo, sau đó thoa nước hoa khắp người , lại mặc thêm một tầng “Kim lũ y” vào, mới bắt đầu tinh tế trang điểm cho nàng.

Mộ Dung Thất Thất thề, nàng chưa bao giờ biết rằng trang điểm cho nữ nhân có thể mất nhiều thời gian như vậy, tay Phượng Ngọc phi thường linh hoạt, đem mái tóc đen bình thường vẫn rối tung trong tay nàng, chỉnh chỉnh sửa sửa, một cái búi tóc xinh đẹp liền xuất hiện ở trên đầu nàng, làm cho Mộ Dung Thất Thất sợ hãi không thôi.

Khi Mộ Dung Thất Thất nghĩ rằng mọi chuyện đã xong, Phượng Ngọc lại đem nàng ngồi ở trên ghế, tiếp tục bận rộn ở trên đầu nàng, thật vất vả mới làm tóc xong, Phượng Ngọc lại bắt đầu chuyển hướng xuống mặt của nàng.

Từ đầu tới cuối, Tô Mi cùng Tố Nguyệt không giúp đỡ việc gì, chính là ở bên cạnh nhìn xem. Vừa nhìn, vừa sợ hãi trước đôi tay khéo léo của Phượng Ngọc, khiến cho Phượng Ngọc càng thêm đắc ý, cũng càng thêm khoe khoang.

Trong toàn bộ quá trình, Mộ Dung Thất Thất luôn gật gà gật gù, nhiều lần suýt chút nữa thì ngủ luôn, lại bị Phượng Ngọc lay tỉnh, trong chốc lát kẻ mi, trong chốc lát lại bôi phấn, trong chốc lát lại tô son……

Nhìn Phượng Ngọc bởi vì bận rộn mà trán đầy mồ hôi, Mộ Dung Thất Thất cho dù thấy mệt, nhưng vẫn cố chịu đựng.

Người nọ thật là nhiệt tình đối đãi tốt với nàng, cũng thật tâm với nàng, cho nên nàng không thể cô phụ một phen khổ tâm của Phượng Ngọc. Khi Phượng Ngọc làm tốt xong hết thảy, đem gương đồng đặt ở trước mặt Mộ Dung Thất Thất, bảo Tô Mi đưa bút, để nàng vẽ trên trán mình một đóa kim cúc, kết hợp với mọi thứ mà Phượng Ngọc đã vì nàng làm.

“Công chúa thật đẹp……” Không thể không nói, đóa kim cúc kia chính là điểm khiến mọi thứ hoàn thiện, khiến cho cả người Mộ Dung Thất Thất càng thêm sinh động, xinh đẹp. Phượng Ngọc vui sướng hài lòng dìu Mộ Dung Thất Thất lên xe ngựa, trong lòng ảo tưởng biểu tình kinh hỉ của Vương gia khi nhìn thấy Mộ Dung Thất Thất.

Phượng Ngọc đâu nào biết, Mộ Dung Thất Thất vừa lên xe ngựa liền gục đầu ngủ vù vù thẳng đến khi tới cửa cung.

\*Trùng dương là tết mùng 9/9 âm lịch………

## 36. Chương 43

Chương 43: Nam chính nữ chính lên sàn.

Đợi đến lúc Mộ Dung Thất Thất miễn cưỡng mở mắt, đột nhiên lại nhận thấy một tia khác thường:”Ai?” Hai sợi tơ liền hiện ra lòng bàn tay Mộ Dung Thất Thất, chỉ cần đối phương có hành động gì, nàng sẽ không lưu tình chút nào mà ra tay.

“Ngủ ngon?”

Phượng Thương chống cằm, không nhúc nhích, chỉ yên lặng nhìn đôi mắt tràn đầy lưu quang của Mộ Dung Thất Thất. Mới vừa rồi còn như tiểu miêu nhu thuận ngủ say, bây giờ lại như mãnh hổ nhe nanh trước kẻ dám xâm phạm lãnh thổ của mình. Quả nhiên, nữ tử này rất thú vị!

Trong lòng Mộ Dung Thất Thất dâng lên một trận ảo não, làm sao lại ngủ đến mức có người hiện ra bên cạnh nàng cũng chẳng nhận thấy được. Bởi vì có Tô Mi cùng Tố Nguyệt kề cận cho nên Mộ Dung Thất Thất yên tâm an lòng ngủ, lại không lường trước, sẽ xuất hiện nhân vật ngoài ý liệu.

“Phượng Thương—-”

Khiến cho Mộ Dung Thất Thất còn kinh ngạc hơn chính là nam tử trước mắt, từng nghe qua những tin đồn về Phượng Thương, hiện tại chân chân thực thực nhìn thấy hắn, Mộ Dung Thất Thất không nhịn được kinh ngạc than.

Khuôn mặt sáng như trăng tròn, khí chất tươi đẹp như hoa xuân, tóc cắt gọn gàng, mi đen như mực, má đỏ hồng như hoa đào, mắt như làn nước mùa thu….Dường như dù dùng tất cả những từ hoa mĩ tốt đẹp để miêu tả người nam nhân này, cũng không đủ—-

“Khanh khanh làm sao biết được mà gọi ta là Phượng Thương?” Phượng Thương miệng nói chuyện, tay lại ôm Mộ Dung Thất Thất còn đang ngẩn người vào lòng. Tư thái kia muốn bao nhiêu tự nhiên có bấy nhiêu tự nhiên, muốn bao nhiêu thành thục có bấy nhiêu thành thục, tựa như bọn họ chính là một cặp vợ chồng lâu năm bình thường, tựa như chuyện mà hắn đã trăm lần tập thử đều giống nhau. (TC: cute quá mức)

“Đoán thôi.”

Mộ Dung Thất Thất khẽ lui về phía sau một chút, tránh đi đôi tay của Phượng Thương. Nói thật, nàng không có thói quen thân thiết với người khác, đặc biệt là người xa lạ, nhất là nam tử.

Sự né tránh của Mộ Dung Thất Thất khiến Phượng Thương có chút cảm giác thất bại, lại xen một tia vui vẻ. Ít nhất Vương phi của hắn không phải một người tùy tiện, cũng không có mê muội dung nhan của hắn mà quên đi thân phận của mình. Cô gái này có định lực tốt như vậy, lại lý trí như thế, khiến Phượng Thương càng thêm yêu thích.

Nhưng mà, nhìn đến bộ dáng phòng bị cùng xa cách của Mộ Dung Thất Thất, Phượng Thương có chút đau đầu, rốt cuộc phải như thế nào mới khiến nàng thân cận với mình được a? Nàng đối với bất luận kẻ nào cũng như thế, vậy hắn phải làm sao mới trở thành độc nhất vô nhị trong lòng nàng a?

Mộ Dung Thất Thất chỉ chớp mắt nhìn, không hề biết rằng vị Nam Lân vương uy vũ tứ quốc lại đang đau đầu nghĩ cách lấy lòng nàng.

“Vương gia, thời gian không còn sớm, chúng ta có nên cứ để nó trôi qua như vậy hay không?” Mộ Dung Thất Thất nghiêm mặt, bày ra vẻ kính cẩn nghe theo. Phượng Thương xuất hiện quá mức đột nhiên khiến nàng quên mất lớp ngụy trang của mình, hiện tại đã tỉnh táo, lập tức lấy lại bộ dáng thường ngày.

Nhìn thấy khuôn mặt sáng láng của Mộ Dung Thất Thất đột nhiên trở nên bình thường như không có gì xảy ra, trong lòng Phượng Thương càng thêm hiếu kỳ đối với nàng. Một người làm sao lại có nhiều khuôn mặt như vậy? Có thể nháy mắt liền biến hóa?

Bất quá, điều duy nhất Phượng Thương có thể xác định chính là, trong lòng Mộ Dung Thất Thất căn bản không có chỗ cho hắn đứng, cho nên nàng mới dùng vẻ mặt như vậy đối diện hắn.

Xem ra, lòng phòng bị của vị tiểu vương phi này rất mạnh, muốn phá vỡ cánh cửa che lấp lòng nàng, khiến nàng chân thật đối đãi mình, rất khó rất khó a! Nhưng hắn khi nào lại e ngại chứ? Mộ Dung Thất Thất càng như vậy, Phượng Thương càng kiên định quyết tâm phá vỡ cánh cửa trong tâm nàng.

“Khanh khanh, chúng ta đi!” Phượng Thương không nhịn được nói rõ, nắm lấy tay Mộ Dung Thất Thất.

“Vương gia—” Mộ Dung Thất Thất muốn tránh thoát, bất đắc dĩ bàn tay to của hắn như quấn lấy tay nàng, bao chặt tay nàng trong đó, không giãy ra được.

Thôi, kệ hắn vậy! Cũng không thể đem hắn vật ngã, để chuyện nhỏ này làm bại lộ diện mạo chân thực của mình—-nghĩ vậy, Mộ Dung Thất Thất không giãy dụa nữa, nhu thuận để Phượng Thương tùy ý nắm lấy nàng, còn ôm nàng xuống xe ngựa.

“Tiểu, tiểu thư….”

Nhìn thấy Mộ Dung Thất Thất nằm trong lòng Phượng Thương, Tô Mi cùng Tố Nguyệt trợn mắt há mồm, nhận thấy ánh mắt trách phạt của Mộ Dung Thất Thất, hai người lập tức cúi đầu.

Mộ Dung Thất Thất trách các nàng sao có thể để Phượng Thương vào trong, khiến nàng một chút chuẩn bị cũng không có. Bất quá, đây cũng không phải là lỗi của các nàng a! Hai nha đầu này không biết vì sao lại thấy cô gia rất thuận mắt, hơn nữa lúc trước tâm đã bị Phượng Thương thu mua, cán cân trong lòng có chút xiêu vẹo.

“Khanh khanh không cần trách các nàng, là ta sợ phá hỏng mộng đẹp của khanh khanh, nên không cho các nàng bẩm báo.”

Phượng Thương buông Mộ Dung Thất Thất xuống, tự mình giúp nàng sửa sang lại y phục:” Khanh khanh hôm nay thật đẹp!”

“Vương gia—” Hai má Mộ Dung Thất Thất ửng đỏ, thùy tai hồng hồng phá lệ mê người, đầu lại càng thêm cúi thấp hơn:”Chúng ta đi! Đừng để mọi người chờ đến sốt ruột!”

“Ừ!”

Dọc theo đường đi, Phương Thương vẫn nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Mộ Dung Thất Thất, bước chân của hắn rất lớn, nhưng lại di chuyển rất chậm, tựa hồ như đợi Mộ Dung Thất Thất bước kịp theo mình, nam nhân này thực thân thiết cùng cẩn trọng, quả thực mọi chi tiết đều được hắn tinh tế đong đếm.

Tới cửa Thái Hòa điện, thái giám dẫn đầu từ xa thấy được một đôi bích nhân, kinh ngạc mở miệng thật to. Người như vậy, có thật tồn tại trên thế gian không? Chẳng lẽ lại là thần tiên trên trời hạ phàm? Thái giám nhịn không được xoa xoa đôi mắt. Bởi vì kinh ngạc, đã quên tuyên cáo, thẳng thừng nhìn Phượng Thương dắt Mộ Dung Thất Thất đi vào, cũng đã quên thông báo.

“Loảng xoảng—”Nguyên bản Long Trạch Vũ Nhi đang bưng rượu khi nhìn thấy người đang tiến vào, chén rượu trong tay rơi xuống mặt đất, mùi rượu bốc lên bốn phía, thu hút ánh nhìn của mọi người, nàng lại không hề phát hiện, chỉ si ngốc nhìn người đang đi tới.

Chỉ thấy, nam tử một thân tuyết trắng, y bào rộng thùng thình được buộc bởi một cái thắt lưng làm từ ngọc phỉ thúy, vạt áo cùng cổ áo được thêu từ chỉ bạc, mái tóc đen như mực đơn giản chỉ búi lại bởi một cây trâm,

Khuôn mặt kia, tựa như yêu nghiệt, trắng như ngọc, gần như trong suốt giống bị bênh, lại vì ánh mặt trời, khiến cho người hắn phủ thêm một lớp ánh sáng vàng óng ánh, đem sự âm u lãnh đạm của hắn phiêu tán chi một chút.

Lại nhìn đôi mắt phượng thâm thúy như hàn đàm ngàn năm, hẹp dài như đao, đẹp như điêu khắc.

Đôi mắt kia, trong đến thấy đáy, lại bị cỗ ánh sáng lóng lánh che lại, khiến cho người khác chẳng thể nào nhìn thấu, cũng khiến cho ai thầm nhìn trộm không dám tiếp tục thăm dò, chỉ cần không cẩn thận một chút, liền bị đôi mắt này hút hồn, bị chủ nhân của đôi mắt này nhìn thấu tâm can.

Rõ ràng là một nam tử yêu nghiệt, lại một thân quần áo trắng như tuyết, nhưng mà thân tuyết trắng này vừa vặn làm dung mạo hắn càng thêm nổi bật, tựa như trời sinh ra màu trắng chính bởi vì hắn.

Đợi đến khi những người khác nhìn thấy Phượng Thương, biểu tình cũng không khá hơn Long Trạch Vũ Nhi là mấy, ngay cả nhóm phi tần bên cạnh Long Trạch Vũ, lúc này cũng má đỏ hồng hồng, giống như gặp được mối tình đầu tiên, ẩn ẩn liếc mắt đưa tình với Phượng Thương.

Yêu nghiệt, quả nhiên là yêu nghiệt! Mộ Dung Thất Thất thầm cảm thán trong lòng. May mắn trước đây nàng đã từng xem qua tranh họa Phượng Thương, hơn nữa lý trí có thể mạnh mẽ tự động kiềm chế, bằng không nếu bày ra bộ dáng nhìn mỹ nam đến chảy nước miếng như đám người này, chỉ sợ sẽ bị Phượng Thương cười đến rụng răng.

Tuy rằng Phượng Thương đã sớm quen với việc người khác mê đắm nhìn mình, nhưng mà bị đám nữ nhân như sói như hổ nhìn mình chằm chằm, khó có thể không giận, mày khẽ nhếch. Mà cái nhăn này này, cũng thập phần hoàn mỹ, thanh âm hút khí liền liên tục vang lên.

“Coi đủ rồi?” Đợi đến khi thanh âm thê lương của Phượng Thương khiến mọi người tê nhức lỗ tai, bọn họ mới giật mình tỉnh lại. Đám cung nữ thái giám không có công lực ôm đôi tai đau nhức, chậu rửa tay cùng bầu rượu đang cầm đều rơi xuống đất, vỡ tan dưới đất, một loạt tiếng “loảng xoảng” vang lên.

## 37. Chương 44

Chương 44: Công chúa háo sắc hối hận.

Nhìn không ra, yêu nghiệt này đã luyện công phu……

Mộ Dung Thất Thất cúi đầu xuống, mỉm cười. Lúc nãy trước khi Phượng Thương mở miệng, lỗ tai của nàng đã bị bàn tay to của hắn che lại, sợ âm thanh của mình sẽ làm đau nàng, xem ra hắn không hề nhìn thấu con người mình, nhưng thật ra thực tốt lắm.

“Khụ khụ……” Long Trạch Vũ xấu hổ ho khan, toàn bộ cung điện bởi vì Phượng Thương mà trở nên hỗn loạn, cung nữ cùng thái giám kia biết mình đã làm sai, lập tức quỳ xuống mặt đất, sợ tới mức lạnh run.

“Lui xuống, lui xuống!” Long Trạch Vũ không trách phạt bọn họ, tuy rằng đám người này đã làm mất thể diện của hắn, nhưng mà hắn cùng những người đó cũng chẳng khác gì nhau, đều bị gương mặt người kia hấp dẫn, thật sự không biết nên giấu mặt vào đâu nữa!

Lúc này, mọi người mới chú ý tới nữ tử bên người Phượng Thương. Trong lúc nhất thời, mọi người đều không nhận ra đây là Mộ Dung Thất Thất, ngay cả Mộ Dung Thái cũng không nhận ra đó nữ nhi của mình, nội tâm không hiểu sao lại phi thường buồn bực, nữ tử này là ai? Chẳng lẽ Phượng Thương muốn từ hôn? Muốn kết hôn với vị giai nhân này?

Thấy mình trở thành tiêu điểm, Mộ Dung Thất Thất chuẩn bị cúi xuống hành lễ với hoàng thượng, hoàng hậu đang ngồi ở trên, lại bị Phượng Thương kéo tay, không cho nàng quỳ xuống. Người của hắn, vì sao phải khúm núm đối với người khác? Hắn không cho!

“Khanh khanh, vị trí chúng ta ở chỗ này!”

Phượng Thương ôn nhu nắm tay Mộ Dung Thất Thất đi vào vị trí đã được định sẵn, ngồi xuống, giơ tay nhấc chân đều tao nhã như vậy, cao quý như vậy, làm cho các nữ nhân hâm mộ đến đỏ con mắt, đều thầm đoán trong lòng, rốt cuộc vị nữ nhân này là ai, có phúc gì mà có thể làm người đứng bên cạnh nam tử này.

Không ngờ người nhận ra Mộ Dung Thất Thất đầu tiên, chính là Mộ Dung Tuyết Liên.

Dù sao cũng là Hoàng quý phi của một nước, tuy rằng Phượng Thương rất hấp dẫn người, nhưng nàng biết người mà mình sẽ dựa vào là nam nhân bên cạnh nàng, cho nên lập tức thu tâm, nhìn đến nữ tử bên người Phượng Thương. Bộ dáng kia, cùng với Mộ Dung Thất Thất trong trí nhớ nàng có chút tương tự, nhưng Mộ Dung Tuyết Liên lại không dám xác định.

“Tam muội muội –” Mộ Dung Tuyết Liên thử gọi một tiếng.

“Đại tỷ hảo!” Mộ Dung Thất Thất ngẩng đầu cười, rốt cục nhìn thấy tỷ tỷ cùng mẹ với mình, chỉ là thời điểm nhìn thấy Mộ Dung Tuyết Liên, Mộ Dung Thất Thất có chút kinh ngạc.

Ngũ quan Mộ Dung Tuyết Liên mềm mại đáng yêu, mặt trắng nộn, mi liễu diệp, mắt hạnh nhân, môi anh đào, trời sinh một cỗ mị thái, tựa hồ nàng là trong tranh bước ra , là một mỹ nhân nũng nịu. Nhưng mà, là tỷ muội thân sinh, vì sao dung mạo của nàng cùng Mộ Dung Tuyết Liên lại khác xa đến như vậy?

Nhìn đến Mộ Dung Tuyết Liên có thể nhận bóng dáng Mộ Dung Thái ở đâu đó, ngay cả những người khác trong tướng phủ lớn lên cũng giống Mộ Dung Thái, nhưng mà trên người chính mình một chút cũng chẳng hề giống, hay là bộ dạng của mình giống Lí Thu Thủy?

Chỉ là Lí Thu Thủy sau khi sinh nàng ra liền vào phật đường, muốn thấy mặt nàng còn khó hơn là lên trời…… Một dấu chấm hỏi nho nhỏ xuất hiện trong lòng Mộ Dung Thất Thất.

“Ngươi là Mộ Dung Thất Thất?!” Hiện tại đến phiên Long Trạch Vũ Nhi kinh ngạc, trong mắt nàng tràn đầy vẻ bất khả tư nghị, nhìn thấy Mộ Dung Thất Thất một thân xinh đẹp, ánh mắt Long Trạch Vũ Nhi từ kinh ngạc chậm rãi chuyển thành cừu hận.

Long Trạch Vũ Nhi lớn tiếng kêu lên, khiến cho càng nhiều người chú ý tới Mộ Dung Thất Thất, nhìn thấy một thân trang phục và phục sức mà nàng khoác trên người, mọi người không thể không cảm thán, đúng là người đẹp vì lụa.

Chuyện Long Trạch Vũ Nhi muốn “Kim lũ y” của Phượng Thương đã sớm truyền khắp toàn bộ kinh thành, mọi người ngồi đây đều biết chuyện ấy. Hiện tại nhìn thấy quần áo trên người Mộ Dung Thất Thất, các nữ nhân đều kinh hô. Nguyên bản ngũ quan bình thản vô kì như Mộ Dung Thất Thất lại được bộ quần áo này phụ trợ dường như biến thành thiên tiên nhân, hiệu quả như vậy, ai mà không muốn chứ!

“Có phải là kim lũ y?”

“Thật xinh đẹp!”

“Trời ạ! Khi trở về ta cũng phải đi Tuyệt Sắc phường đặt hàng mới được!”

“Lão gia, ngươi mau cho người mua cho ta!” Đủ loại thanh âm rơi vào trong tai Mộ Dung Thất Thất, khiến lòng nàng mau chóng nở hoa. Xem ra lấy “Kim lũ y” đưa cho Phượng Thương là chính xác , trải qua sự tuyên truyền ngày hôm nay, Tuyệt Sắc phường ở Tây Kì quốc nhất định sẽ khởi đầu tốt đẹp, đến lúc đó chỉ sợ còn có không đếm được số vàng bạc chui vào túi mình a .

Ánh mắt các nữ nhân từ trên người Mộ Dung Thất Thất, lại tới “Hoa Thu” trên đầu nàng, Mộ Dung Thất Thất thậm chí còn cảm nhận được sự hâm mộ cùng ghen tị cùng oán hận phóng về phía mình, ngay cả hoàng hậu Đoan Mộc Tình cũng bị bộ “Hoa Thu” hoa lệ kia hấp dẫn, không nhịn được mở miệng hỏi:“Đây không phải là Quang Hoa công tử mới làm –”

Mắt Mộ Dung Thất Thất nhìn Phượng Thương, chờ hắn gật đầu, mới trả lời Đoan Mộc Tình,“Hồi hoàng hậu nương nương,”Hoa Thu” là do thông bảo trai ở Bắc Chu quốc bán, là Vương gia mua sau đó tặng cho ta.”

Thời điểm nói ra lời này, trên mặt Mộ Dung Thất Thất xuất hiện chút hồng hồng, khiến cho người ta nghĩ là nàng đang ngượng ngùng, cũng làm cho người ta kinh ngạc bởi Phượng Thương thế mà lại để ý đến Mộ Dung Thất Thất.

Bất quá, lời của Mộ Dung Thất Thất khơi dậy càng nhiều ánh mắt ai oán, chán ghét hướng tới Long Trạch Vũ Nhi. Nếu không phải do nàng, Quang Hoa công tử như thế nào lại đem thông bảo trai dời tới đến Bắc Chu quốc? Về sau, trang sức tuyệt vời như thế này nếu muốn mua, còn phải trả tiền phí vận chuyển trắc trở, kèm theo thuế Bắc Chu quốc đặt ra. Đều là này do công chúa không hiểu chuyện làm ra!

Nhận thấy địch ý của đám nữ nhân đối với mình, Long Trạch Vũ Nhi hung hăng quét mắt một vòng, khiến cho những người đó phải cúi đầu, mà khi ánh mắt nàng cùng Mộ Dung Thất Thất chạm vào nhau, Long Trạch Vũ Nhi tinh tường thấy được trong mắt Mộ Dung Thất Thất đầy ý cười nhạo, còn có khiêu khích.

Đúng, chính là khiêu khích! Trong mắt Mộ Dung Thất Thất hiện lên rõ rõ ràng ràng sự khiêu khích nồng đậm!

Long Trạch Vũ Nhi gắt gao nắm lấy ống tay áo, tức giận nghiến răng. Đúng vậy, nàng hối hận ! Nếu sớm biết Phượng Thương là nhân vật như vậy, nàng cái gì cũng sẽ không tin vào lời đồn mà lầm lỡ chung thân đại sự của mình.

Giờ phút này, Long Trạch Vũ Nhi đã sớm đem những lời Đoan Mộc Tình vẫn thường dặn dò để lại phía sau, cũng đem Bạch Mục Phi, cùng thân phận con dâu Bạch phủ tương lai, mà trước kia nàng theo đuổi, đều vứt đi hết. Trong mắt nàng giờ chỉ có Phượng Thương, còn có “Kim Lũ Y”cùng bộ “Hoa Thu” hoa lệ loá mắt kia.

Tất cả phải là của nàng! Vô luận là Phượng Thương phong hoa tuyệt đại, hay là cái khác, nguyên bản đều là của nàng! Vì sao hiện tại tất cả đều thuộc về phế vật kia! Thật không công bằng!

Toàn bộ đầu óc Long Trạch Vũ Nhi bị ý niệm như vậy tràn ngập che lấp, nàng nghĩ rằng, những thứ Mộ Dung Thất Thất sở hữu đều do sai sót, chính nàng đoạt hết thảy những thứ nguyên bản thuộc về mình. Phượng Thương ôn nhu tươi cười, nụ cười này hẳn phải thuộc về Long Trạch Vũ Nhi nàng, nhưng Mộ Dung Thất Thất lại làm cưu chiếm thước sào\*, cướp đi thứ nàng thích! (\*chim gáy cướp tổ chim khách)

Đối với biểu tình âm u bất định trên mặt Long Trạch Vũ Nhi cùng với ánh mắt ôm nỗi hận cùng tràn ngập ý muốn đoạt lấy kia, Mộ Dung Thất Thất phi thường quen thuộc.

Xem ra, hôm nay sẽ không dễ dàng kết thúc như vậy! Bất quá lâu rồi cũng chưa gặp chuyện gì thú vị như vậy, hơn nữa chính mình cũng chịu oan ức nhẫn nhục thật lâu, giờ rất thích hợp để phản kích lại. Lại nói tiếp, có người còn thiếu nợ nàng, trước khi rời đi Tây Kì quốc cũng nên đòi lại, nghĩ như vậy, Mộ Dung Thất Thất lộ ra một nụ cười mê huyễn.

Nụ cười trên khóe miệng của Mộ Dung Thất Thất, trực tiếp bị Long Trạch Vũ Nhi quy thành “trào phúng”, cũng hoàn toàn khiến thứ gọi là lý trí, toàn bộ bị cuốn sạch khỏi đầu nàng.

Không được, thứ thuộc về nàng, nàng muốn cướp trở lại! Mộ Dung Thất Thất dựa vào cái gì mà chiếm tiện nghi! Nàng so với Mộ Dung Thất Thất cao quý hơn, so với nàng ta xinh đẹp hơn, chỗ nào đều so với nàng ta đều hoàn hảo hơn, dựa vào cái gì thứ nguyên bản thuộc về chính mình , lại chắp tay dâng tặng cho Mộ Dung Thất Thất!

## 38. Chương 45

Chương 45: Công chúa Nam Phượng quốc- Minh Nguyệt Hinh.

Khi Long Trạch Vũ Nhi vừa đứng lên, định chỉ vào mặt Mộ Dung Thất Thất mà gây chuyện, một tiếng “Công chúa Nam Phượng quốc đến!” đánh vỡ hành động của nàng.

Nam Phượng quốc có ý kết giao cùng Tây Kỳ, là chuyện khiến không ít người bàn tán dạo gần đây, về phần Công chúa của Nam Phượng quốc Minh Nguyệt Hinh, nghe nói nàng là nữ nhi của Hoàng quý phi Hạ Lan Mẫn, là vị công chúa được sủng ái nhất.

Hiện tại, Minh Nguyệt Hinh đến Tây Kỳ, hướng về vị trí Tĩnh Vương phi, khiến cho sắc mặt đám người quyền quí ở nơi đây có chút biến đổi, nhất là Đoan Mộc Tình, Mộ Dung Tuyết Liên cùng Mộ Dung Tâm Liên, ba người đều là nhân vật không tránh khỏi bị ảnh hưởng bởi chuyện này, tất nhiên sắc mặt chẳng thể nào tốt.

Nếu Long Trạch Cảnh Thiên cùng Minh Nguyệt Hinh kết nghĩa vợ chồng, vậy nghĩa là sau này Long Trạch Cảnh Thiên sẽ có Nam Phượng quốc chống lưng, chuyện này đối với sự kỳ vọng của hoàng hậu và Mộ Dung Tuyết Liên về đứa nhỏ trong bụng họ, không phải là chuyện tốt. Mà Minh Nguyệt Hinh là công chúa của một nước, mộng làm Vương Phi của Mộ Dung Tâm Liên cũng sẽ đổ vỡ.

Trong lúc nhất thời, một cỗ sóng ngầm lưu chuyển trong tâm các nàng, mặc kệ điểm xuất phát của họ điều gì, mục đích cũng đều như nhau, đều không muốn để Minh Nguyệt Hinh làm Tĩnh Vương phi.

Khi ba người còn đang suy tư xem nên ứng phó chuyện này như thế nào, Minh Nguyệt Hinh đã chậm rãi đi vào trong điện.

Xa xa, một thân ảnh màu trắng lọt vào mắt mọi người, bộ bạch y kia, như mộng như ảo, khiến cho thiếu nữ này trở nên siêu trần thoát tục. Mà tóc nàng ta, chia làm hai búi, bộ trân châu trang sức trên đầu, vừa nhìn liền biết được làm từ tay thợ nổi tiếng.

Người càng đến gần, một đám có mặt nơi đây không khỏi cảm thán, Nam Phượng quốc thực may mắn, thế nhưng có thể tạo ra một vị mỹ nhân quốc sắc thiên hương như vậy.

“Hinh Nhi tham kiến hoàng đế bá bá!” Minh Nguyệt Hinh mở miệng, yểu điệu gọi, đặc biệt là tiếng “bá bá” kia, mang theo ý làm nũng của tiểu nữ nhân, khiến người nghe không nhịn được ngứa ngứa, tựa như cảm giác bị cỏ đuôi chó chạm vào, đúng là một báu vật.

“Ha ha, mau mau ngồi xuống!” Long Trạch Vũ nở nụ cười, không có nam nhân nào có thể khán cự được nữ nhân yêu kiều nhu thuận, mặc dù mỹ nhân này đáng tuổi cháu mình:” Lần trước khi trẫm thấy ngươi, ngươi mới bốn năm tuổi, thoáng đã qua mười năm, ngươi cũng đã trở thành một đại cô nương! Khiến trẫm không nhịn được mà thấy mình già—-”

“Hoàng đế bá bá, người già đâu mà già? Người vẫn như năm đó, anh tuấn tiêu sái.”

Sau khi Minh Nguyệt Hinh ngồi xuống, liền vuốt mông ngựa Long Trạch Vũ, Long Trạch Vũ nghe vậy, mặt mày hớn hở, mà Đoan Mộc Tình cùng Mộ Dung Tuyết Liên ngồi cạnh hắn, toàn thân đều nổi da gà.

“Thật chứ? Ngươi không được lừa trẫm a!”

“Hoàng đế bá bá, Hinh Nhi chưa bao giờ nói dối, thật đấy!” Khi Minh Nguyệt Hinh nói chuyện, hạt trân trâu to cỡ ngón tay cái trên trán nàng lắc lắc, tôn lên khuôn mặt khiến người người động lòng, khiến ai nhìn thấy cũng không nhịn được xuân tâm nhộn nhạo.

Đáng tiếc—- Mộ Dung Thất Thất thầm than trong lòng. Xiêm y cùng trang sức trên người Minh Nguyệt Thịnh đều từ tay nàng mà ra, bộ bạch y kia rõ ràng rất thanh cao phiêu dật, trân châu cũng thanh lịch cao quý, ở trên người Minh Nguyệt Hinh lại hiện ra tia tục khí, thật sự quá uổng, quá lãng phí!

Bất quá dù sao cũng là người mẫu sống, ít nhất có thể khiến thanh danh của Thông bảo trai cùng Tuyệt sắc phường càng thêm vang dội, tiền kiếm được cũng càng nhiều, như vậy còn tạm được.

Minh Nguyệt Hinh tiếp tục xem như xung quanh không có ai mà xu nịnh Long Trạch Vũ. Cảm thấy yến hội này có chút nhàm chán, Mộ Dung Thất Thất dứt khoát cúi đầu, đưa tay cầm bình rượu lên thưởng thức. Ngày thường mình đều dùng chén rượu, chưa từng như hôm nay, dùng đến bình rượu. Bất quá, bình rượu mà Phượng Thương chuẩn bị cũng thật tinh xảo, là Kim Tương ngọc, giá trị xa xỉ, rất hợp với thân phận của hắn.

Phượng Thương đối với Minh Nguyệt Thịnh không có chút hứng thú, đối với chuyện Nam Phượng quốc cùng Tây Kỳ hợp tác cũng không hứng thú, điều khiến hắn thấy hứng thú chính là vị tiểu vương phi bên cạnh mình.

Khi Mộ Dung Thất Thất ngắm nghía bình rượu, Phượng Thương cũng đưa mắt ngắm nàng.

Khiến cho Phượng Thương kinh ngạc chính là, Mộ Dung Thất Thất tuy rằng có dung mạo bình thường, nhưng đôi tay trắng nõn, ngón tay mảnh khảnh, tựa như một tác phẩm điêu khắc. Trắng như sứ, mềm mịn như lụa, mười đầu ngón tay nhọn nhọn, như măng mọc sau mưa, ngay cả móng tay cái cũng thực xinh xắn đáng yêu, cộng thêm một tầng phấn mỏng phủ quanh, hồng hồng trắng trắng, nhìn càng thêm xinh đẹp, khiến người ta không nhịn được nghĩ muốn cầm lên vuốt ve âu yếm.

Lúc nãy, khi Mộ Dung Thất Thất còn say ngủ trên xe ngựa, hai tay giấu trong áo, Phượng Thương không hề thấy được. Mà khi nắm tay nàng, cũng chỉ cảm thấy đó là một đôi tay nhỏ bé phi thường mềm mại, cũng không có nhìn kỹ, đến giờ vừa thấy, lại khiến hắn yêu thích không dứt được, hận không thể mỗi ngày đều cầm trong tay mình mà hảo hảo thưởng thức. Nhận thấy Phượng Thương nhìn chằm chằm đôi tay của mình, Mộ Dung Thất Thất lẳng lặng từ từ đưa tay giấu vào tay áo. Tên Nam Lân vương này không phải có sở thích gì đó biến thái chứ?

Tỷ như, từng có người nghiện chân, nổi hứng sai người cắt hết chân đám hạ nhân, xếp thành một tòa tháp, trên đỉnh tháp là đôi chân ngọc của tiểu thiếp hắn yêu thích nhất……Nếu Phượng Thương đam mê tay người, thích thu thập tay để xếp thành một tòa tháp, cảnh tượng kia thật sự rất quái dị—–

Động tác nhỏ của Mộ Dung Thất Thất khiến Phượng Thương ngẩn ra, sau đó lại cười. Nhìn gần như vậy, nên vị tiểu vương phi này mới thẹn thùng? Vậy đến lúc động phòng hoa chúc, có lẽ nàng sẽ đem đầu chui vào trong ngực luôn đi?

Nhưng mà, đôi tay xinh đẹp như thế,vì sao khuôn mặt lại bình thường đến vậy, trừ bỏ đôi con ngươi lanh lợi kia….Hay là trên người nàng có bí mật gì đó, lẽ nào đeo mặt nạ da người? Nếu thực như vậy, Phượng Ngọc đã hầu hạ Mộ Dung Thất Thất lâu thế ắt sẽ biết được, vì sao đến nàng cũng không nhận ra a?

Ý nghĩ trong đầu hai người hoàn toàn trái ngược, càng nghĩ càng ngơ ngẩn, chỉ có hai đương sự không hề phát hiện ra điều đó. Mà Phượng Thương cùng Mộ Dung Thất Thất “tương tác” với nhau, rơi vào trong mắt người khác, lại thành hai người tình chàng ý thiếp, trao đổi qua tâm.

“Hừ!” Long Trạch Vũ Nhi đem bình rượu đặt mạnh xuống bàn, tạo nên một tiếng vang thật lớn, khiến Minh Nguyệt Hinh ngừng vuốt mông ngựa, cũng khiến Mộ Dung Thất Thất hoàn hồn.

Nhìn theo ánh mắt của Long Trạch Vũ Nhi, Minh Nguyệt Hinh liền thấy Phượng Thương, chỉ cần liếc mắt một cái, Minh Nguyệt Hinh cảm giác mình dường như gần ngừng thở. Trời ạ! Thiên hạ thế mà có nam nhân xuất sắc đến cỡ vậy, sao hôm nay nàng mới thấy cơ chứ?!

Lúc trước, Minh Nguyệt Hinh từng đưa mắt nhìn trộm Long Trạch Cảnh Thiên, đối với vị hôn phu mà mẫu phi an bài, Minh Nguyệt Hinh thấy rất vừa lòng, hơn nữa, mẫu phi còn nói, nếu mình lên làm Tĩnh Vương phi, nhất định nàng sẽ giúp mình trở thành Thái tử phi, giúp mình sau này có thể trở thành mẫu nghi thiên hạ.

Nhưng mà hiện tại, nhìn thấy Phượng Thương, nội tâm Nguyệt Hinh liền sáng tỏ, Long Trạch Vũ Thiên kia thật chẳng ra gì.

Minh Nguyệt Hinh cảm thấy tim mình đập nhanh thật nhanh, máu trong người cũng vọt lên trên mặt, nóng như lửa đốt, quá mức nóng rồi. Từng nghe nói, Nam Lân vương Phượng Thương cũng đến Tây Kỳ, chẳng lẽ người nọ là Phượng Thương sao? Vì sao lại khác xa lời đồn đến thế?

Lúc nãy là Long Trạch Vũ Nhi, bây giờ lại thêm Minh Nguyệt Hinh, xem ra tướng công tương lai của mình thực “thu ong hấp bướm”, Mộ Dung Thất Thất thầm nghĩ trong lòng.

“Khanh khanh, đang suy nghĩ gì vậy?” Phượng Thương vươn tay níu lấy đôi tay giấu dưới tay áo của nàng, thật rất xinh xắn, ngón tay còn không dài đến một nửa ngón tay hắn.

“Vương gia, tất cả mọi người đang nhìn….” Động tác của hắn vô cùng thân thiết, khiến Mộ Dung Thất Thất có chút khó thích ứng, nhưng ở trước mặt nhiều người, nàng lại không tiện phản kháng, đành phải làm bộ thẹn thùng, như muốn đưa tay rút về, lại bị Phượng Thương cầm lấy.

“Đôi tay của khanh khanh thật đẹp!”

Lời này thốt ra từ miệng Phượng Thương, khiến Mộ Dung Thất Thất càng thêm khẳng định rằng hắn mê luyến tay người! Rõ ràng là một người bình thường, sao lại có sở thích kỳ quái như vậy chứ?

Nhìn thấy hai người kia không coi ai ra gì, “vô cùng thân thiết”, Long Trạch Vũ Nhi trực tiếp buông ra một câu:”Không biết xấu hổ!”

## 39. Chương 46

Chương 46: Hắn thích bị ngược?!

Không khí lập tức đông lạnh, Phượng Thương giương mắt băng lãnh nhìn Long Trạch Vũ Nhi, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao,“Ngươi nói ai? Lặp lại lần nữa xem?”

Lời nói của Phượng Thương, khiến cho cả cung viên đều bị đóng băng, cả người hắn phát ra từng trận hàn khí, ngay cả Long Trạch Vũ ngồi ở trên cao cũng đều cảm thấy một trận rét lạnh. Khó trách ở Bắc Chu, có đồng dao nói rằng thà đắc tội với thiên tử, chớ đừng đắc tội với Quỷ Vương……

“Ta, ta –” Long Trạch Vũ Nhi trở nên lắp bắp, không biết vì sao, thời điểm nàng định khua môi khua mép chối, liền bắt gặp ánh mắt Phượng Thương dày đặc sát ý kia, lập tức nuốt vào, hàm răng đánh vào khanh khách rung động, không phải vì tức giận, mà vì sợ hãi.

Sát khí trong ánh mắt người nọ thật là dễ sợ, mà loại sát khí này lại bất đồng với người bình thường, ắt hẳn đã trải qua ranh giới sống chết nơi chiến trường, mới có lệ khí khiến cho người ta lạnh đến đáy lòng như vậy. Nói trắng ra, Long Trạch Vũ Nhi bất quá là công chúa được nuôi dưỡng ở thâm cung, chưa từng gặp qua hoàn cảnh như vậy.

“Ta, ta –”

Đúng lúc toàn bộ điện Thái Hòa bởi vì Long Trạch Vũ Nhi ngu xuẩn mà sa vào hầm băng của Phượng Thương, Mộ Dung Thất Thất ôn nhu mở miệng,“Vương gia, ta đói bụng.”

Một tiếng “Ta đói bụng” đã đem sự tức giận Phượng Thương đè ép đi xuống, Phượng Thương thu hồi hàn ý trên người, ánh mắt đầy ý cười, chuyện có quan trọng đến cỡ nào, cũng không quan trọng bằng Mộ Dung Thất Thất.“Khanh khanh, ngươi muốn ăn cái gì? Ta gắp cho ngươi!”

“Măng khô!” Mộ Dung Thất Thất chỉ vào đồ ăn bên tay trái Phượng Thương.

“Hảo!”

Nhất thời không khí thoải mái xuống chút, lúc nãy còn như đông lạnh, bây giờ đã thành ngày xuân ấm áp. Mộ Dung Thất Thất thế nhưng lại có thể làm dịu được cảm xúc của Phượng Thương, khiến trong mắt mọi người hiện kinh ngạc, càng không nói người này đang ở địa vị cao, ánh mắt đối đãi Mộ Dung Thất Thất lúc này càng thêm bất đồng.

Thấy Phượng Thương đặt toàn bộ lực chú ý ở trên người Mộ Dung Thất Thất, Minh Nguyệt Hinh vội vàng đứng lên,“Hoàng đế bá bá, Hinh nhi lần này chuẩn bị riêng vũ đạo “Sóng” hiến cho ngài!”

“Hảo hảo hảo!”

Long Trạch Vũ ước gì có người có thể khiến bầu không khí thoáng hơn một chút, Long Trạch Vũ Nhi vừa rồi thật sự rất hồ đồ , dám nói Phượng Thương như vậy. Long Trạch Vũ vì việc hắn có một nữ nhi lỗ mãng như vậy, sợ Phượng Thương sẽ khiến cung đình đổ máu, lúc này lại có Minh Nguyệt Hinh chủ động biểu diễn, Long Trạch Vũ đương nhiên ủng hộ hai tay.

Nhạc vang lên, Minh Nguyệt Hinh bắt đầu múa. Không thể không nói rằng vòng eo của nàng phi thường mềm mại, biểu tình cũng cực kỳ điêu luyện, đem vẻ đẹp, sự e lệ của nữ tử phô diễn hết thảy, hấp dẫn sự chú ý mọi người.

Long Trạch Cảnh Thiên cầm chén rượu, nhìn xem vũ đạo, ánh mắt vô hồn lại lạc trên người vị “tình nhân” kia.

Sự xuất sắc của Phượng Thương, nằm ngoài ý liệu của Long Trạch Cảnh Thiên, nhưng thật đúng với câu,“Trăm nghe không bằng một thấy”. Vô luận có nghe qua bao nhiêu lời đồn, cũng không bằng khi tận mắt nhìn người. Long Trạch Cảnh Thiên tuy rằng là người hoàng thất, cũng là nhân tài kiệt xuất, nhưng hiện tại nếu so với Phượng Thương, hắn không muốn thừa nhận cũng không được vì chính mình vốn kém hơn kẻ kia.

Về phần Mộ Dung Thất Thất, hôm nay lại kinh diễm lòng người, trong đầu Long Trạch Cảnh Thiên không tự chủ nghĩ đến lúc trước khi nhìn thấy Độc Tiên Nhi trong rừng. Rõ ràng Mộ Dung Thất Thất ngũ quan thường thường, hắn lúc trước cũng có gặp qua nhiều lần, nhưng trong đầu vẫn đang nghĩ tới hai người này, ngay cả chính Long Trạch Cảnh Thiên cảm thấy mình có chút quái lạ.

Thái độ của Long Trạch Cảnh Thiên, khiến cho Mộ Dung Tâm Liên ngồi ở bên người hắn nghĩ rằng hắn nhìn trúng Minh Nguyệt Hinh, nhìn về phía nữ tử đang vui vẻ khiêu vũ kia, trong tay Mộ Dung Tâm Liên toát ra mồ hôi lạnh.

Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Nếu Minh Nguyệt Hinh cùng Long Trạch Cảnh Thiên kết phu thê, nàng nên làm cái gì bây giờ? Công chúa là chính thất, mặc dù nàng sinh hạ nhi tử, bất quá cũng là con của vợ kế, căn bản không thể thành trưởng tử!

Không được! Không thể để cho Minh Nguyệt Hinh nhập phủ! Chỉ có Mộ Dung Tâm Liên nàng mới có thể làm Tĩnh vương phi, mới có tư cách làm hoàng hậu tương lai! Trong chớp mắt, Mộ Dung Tâm Liên đã hạ quyết tâm, nhất định phải cùng Minh Nguyệt Hinh tranh cao thấp một trận, không thể để cho vị trí của mình bị người khác chiếm lấy!

Mặt khác, Minh Nguyệt Thịnh ngồi một bên vẫn một thân tử y như trước, trên bàn là hồ lô rượu bảo bối của hắn. Duy nhất không giống là hôm nay đầu của hắn được búi lên gọn gàng, nhưng mà trên trán vẫn phất phơ vài sợi tóc, để lộ ra bản tính vốn có của chủ nhân

.

Minh Nguyệt Thịnh tự rót rượu tự uống, cũng không cứng nhắc ngồi như người khác, ngược lại tìm một tư thế thoải mái mà dựa vào, ánh mắt không rời khỏi Mộ Dung Thất Thất.

Mấy ngày không gặp, ngạo khí trên người cô gái này tựa hồ càng cường đại. Vừa rồi Phượng Thương toả ra lệ khí cực mạnh, nàng ở gần hắn nhất chẳng những không sợ, ngược lại còn nhẹ nhàng nói một câu liền giải vây, xem ra năng lực nữ tử này rất lớn! Có lẽ, Phượng Thương cũng phát hiện ra sự đặc biệt của nàng……

Minh Nguyệt Hinh ra sức uốn éo eo thon, đôi mắt luôn hướng về phía Phượng Thương.

Bất quá, Phượng Thương đối với Minh Nguyệt Hinh một chút hứng thú cũng không có, hiện tại hắn quan tâm nhất chính là tiểu vương phi nhà mình, trăm ngàn lần lo lắng nàng bị đói. Rốt cuộc, hắn thế nhưng lại càng thích thú, không màng tới thân phận Vương gia, ở bên cạnh Mộ Dung Thất Thất giúp nàng gắp thức ăn.

“Ăn nhiều một chút nha, nàng rất gầy, mập thêm một chút sẽ tốt hơn –”

Một câu của Phượng Thương, khiến cho Mộ Dung Thất Thất xém cắn đầu lưỡi. Thêm thịt? Hắn thích nữ nhân mập?

“Vương gia, ta ăn nhiều cũng không mập.”

“Nha –” Nghe xong lời Mộ Dung Thất Thất nói, Phượng Thương có chút đăm chiêu nhìn nàng, nhìn thật lâu, lại nói ra một câu,“Khanh khanh, ta nghe nói nữ nhân sau hôn nhân, sau khi phu thê ân ái sẽ trở nên nở nang. Không bằng chúng ta sớm ngày thành thân đi!”

“Khụ khụ –” Mộ Dung Thất Thất trực tiếp sặc. Lời vị Vương gia tựa hồ làm mọi người sợ hãi không ngớt, cái gì vợ chồng ân ái? Các vị phu nhân của hắn đều không thể sống qua đêm tân hôn sao! Sớm ngày thành hôn, chứ không phải là sớm ngày siêu sinh?!

“Khanh khanh, ngươi hiểu nhầm rồi !”

Tựa hồ đã nhận ra đầu óc Mộ Dung Thất Thất tràn ngập ý tưởng này, Phượng Thương đem khuôn mặt yêu nghiệt kia để gần, cặp mắt đẹp khóa chặt mắt Mộ Dung Thất Thất, nhận thức còn thật sự nghiêm túc nói:“Khanh khanh, ta không ăn thịt người!”

“Phốc –” Rốt cục, Mộ Dung Thất Thất cũng không nhịn được, phun toàn bộ đồ ăn trong miệng lên mặt Phượng Thương.

“Ách……” Thấy trên mặt Phượng Thương vương vãi đồ ăn, Mộ Dung Thất Thất cười xấu hổ, đôi tay nhỏ bé vội vàng lấy ra khăn tay lau mặt hắn,“Vương gia, ta không phải cố ý , chính là ta không nhịn được……”

Nhìn thấy Mộ Dung Thất Thất phun thức ăn lên mặt Phượng Thương, Long Trạch Vũ Nhi nở nụ cười. Nghe nói Phượng Thương này mắc bệnh khiết phích\*, Mộ Dung Thất Thất như vậy, hắn có thể không giết nàng sao? (\*bệnh sạch sẽ quá mức)

Nguyên bản ánh mắt mọi người đang chú ý đến Minh Nguyệt Hinh, hiện tại lại hướng về phía Mộ Dung Thất Thất cùng Phượng Thương. Trong lúc nhất thời, không khí so với vừa rồi càng thêm quỷ dị, nhiều người thầm mặc niệm trong lòng cầu nguyện Mộ Dung Thất Thất. Chọc phải Quỷ Vương, ngươi tự cầu phúc đi!

Phượng Thương tựa hồ cũng không nhận thấy khác thường của người khác, ngược lại hưởng thụ sự “Hầu hạ” của Mộ Dung Thất Thất. Tay nàng quả nhiên thực mềm, lại còn tản ra mùi thơm ngát tự nhiên. Cỗ mùi này bất đồng với vị son phấn trên người nữ tử, ngược lại mang theo một cỗ hương vị tự nhiên ngọt ngào, có vị táo thanh tao.

Đúng, chính là mùi táo! Nghĩ như vậy, ánh mắt Phượng Thương bắt đầu nhìn qua đôi môi đỏ mọng của Mộ Dung Thất Thất. Không biết hương vị nơi đó có phải hay không cũng là mùi táo! Ngây ngô, mang theo vị ngọt dìu dịu……

## 40. Chương 47

Chương 47: Vị mẫu thân đáng khinh.

Nếu Mộ Dung Thất Thất hiện tại trong đầu óc Phượng Thương tràn ngập ý nghĩ muốn nhấm nháp hương vị đôi môi của nàng, nhất định sẽ thẳng thừng giáng một bạt tai, dùng đôi tay nhỏ nhắn mà Phượng Thương yêu thích để “hỏi thăm” khuôn mặt của hắn.

“Vương gia, hay là ngài hãy đi thay y phục—-” Tuy rằng Mộ Dung Thất Thất đã lau hết thức ăn trên mặt Phượng Thương, nhưng bạch y tuyết trắng vẫn rất bẩn, không thể nào lại tiếp tục mặc.

Mộ Dung Thất Thất sau một hồi lau chùi, cuối cùng đành từ bỏ ý định, vẻ mặt áy náy, tựa như tiểu hài tử làm sai chuyện, đang nghiêm túc nhận lời răn dạy của “người lớn”.

Bộ dáng kia, muốn bao nhiêu nhu thuận có bao nhiêu nhu thuận, muốn bao nhiêu đáng yêu có bao nhiêu đáng yêu, Phượng Thương thấy vậy, trong lòng cười đến nở hoa, xem ra, nữ nhân của mình cũng thật biết cách chọc người cười. Lại nhìn đến trên người, đích thực quá bẩn, bộ dáng thật chẳng ra gì.

Nếu là trước đây, Phượng Thương đã sớm đi thay y phục, nhưng mà hôm nay lại khác, nếu đi, vậy phải để Mộ Dung Thất Thất ở đây một mình, còn nữa, chưa chắc đám người xung quanh sẽ không gây phiền toái…. Nghĩ vậy, Phượng Thương nhẹ giọng hỏi Mộ Dung Thất Thất: “Khanh khanh, ta đi nhanh thôi, có thể chứ?”

“Có thể chứ?” Nếu Mộ Dung Thất Thất nói không, hắn hẳn không rời đi, nhưng nếu nàng bảo hắn đi, vậy nàng có thể ứng phó với chuyện sau đó không a.

Thấy Phượng Thương quan tâm đến mình như vậy, Mộ Dung Thất Thất rốt cuộc nở ra nụ cười chân thành đầu tiên trong ngày:”Vương gia cũng không phải đi luôn không trở về, ta ở chỗ này chờ ngươi.”

Một câu “Ta chờ ngươi”, khiến tim của Phượng Thương kích động nhảy lên, nguyên lai cảm giác có người đợi mình, là tư vị tốt đẹp như thế này.

“Chờ ta!” Phượng Thương chạm vào tay Mộ Dung Thất Thất, đứng dậy, quét mắt liếc chung quanh một vòng, đặc biệt trừng mắt nhìn Long Trạch Vũ Nhi một trận, nhìn đến mức khiến nàng ta run run.

Biết Phượng Thương lo lắng khi hắn không ở đây, Long Trạch Vũ Nhi sẽ gây sự với mình, cho nên mới uy hiếp nàng ta như vậy, trong lòng Mộ Dung Thất Thất có chút chút cảm động. Ít nhất, cho đến hiện tại, biểu hiện quan tâm của nam nhân này đối với mình không hề giả dối, nếu điều đó là giả, vậy nam nhân kia rất xứng để nhận giải nam diễn viên xuất sắc nhất trong lễ Oscar.

“Ta sẽ nhanh chóng trở lại—” Phượng Thương được cung nhân dẫn đến Thiên điện để đi thay quần áo, điện Thái Hòa bởi vì hắn rời đi, không khí trở nên thoáng hơn rất nhiều.

Không hề nhìn thấy Phượng Thương tức giận mắng Mộ Dung Thất Thất, lại đối với nàng hoàn toàn ngược với dự đoán của mình, khiến nhiều người âm thầm tiếc nuối trong lòng. Chỉ trong chốc lát, ca vũ tiến lên, cả điện lại tiếp tục náo nhiệt.

Ánh mắt của Long Trạch Cảnh Thiên dường như vẫn dừng ở trên người Minh Nguyệt Hinh- công chúa của Nam Phương quốc, khiến cho Mộ Dung Tâm Liên bên cạnh hắn không ngừng ăn dấm chua, càng thêm khẳng định rằng Long Trạch Cảnh Thiên coi trọng Minh Nguyệt Hinh, cũng càng thêm bất an, lo lắng cho tương lai của mình.

Suy nghĩ trong chốc lát, Mộ Dung Tâm Liên rốt cuộc đứng lên, nàng là kinh thành đệ nhất mỹ nhân, tài nghệ cũng vô tình xuất chúng, không thể cứ để Minh Nguyệt Hinh chèn ép như vậy, nàng cũng muốn phô bày kỹ thuật múa của mình cho mọi người xem, cũng muốn chiếm lấy tâm của Long Trạch Cảnh Thiên.

Mộ Dung Tâm Liên chủ động “xin giết giặc”, khiến Long Trạch Vũ thật cao hứng, kỹ thuật múa của Minh Nguyệt Hinh rất xuất sắc, Tây Kỳ quốc ta không thể nào lại chịu thua kém Nam Phượng quốc a: “Trẫm cho phép!”

Thấy Mộ Dung Tâm Liên định khiêu vũ, trên mặt Đoan Mộc Tình cùng Mộ Dung Tuyết Liên hiện ra nụ cười thần bí khó lường, hai mắt nhìn chằm chằm về phía bụng của Mộ Dung Tâm Liên, không hề chớp mắt.

Tuy rằng biết được mình đang mang thai, cần tĩnh dưỡng, nhưng hiện tại đang ở trong một cuộc đấu tranh sinh tồn, Mộ Dung Tâm Liên không nghĩ cứ như vậy buông tha cho vị trí Vương phi. Nàng quyết định đánh cược một lần, lấy đứa nhỏ trong bụng để cược. Nếu không có đứa nhỏ, nhưng có thể có thể chiếm được tình yêu của Long Trạch Cảnh Thiên, chiếm được vị trí Vương phi, như vậy vẫn tốt a! Nếu đứa nhỏ không có việc gì, mà nàng có thể làm Vương phi, chuyện tốt song hành như vậy càng tốt hơn!

Đứa nhỏ, tương lai của mẫu thân phụ thuộc vào giờ phút này, ngươi nhất định phải cố gắng tranh đấu a! Khi lên sân khấu, Mộ Dung Tâm Liên nhẹ nhàng sờ sờ cái bụng của mình. Động tác này dừng lại trong mắt của Long Trạch Cảnh Thiên, khiến hắn lạnh lùng cười một trận. Nữ nhân này thực sự muốn uy quyền đến điên rồi! Vì đuổi theo danh lợi, nàng dám đem tánh mạng của con mình ra đánh cược, đứa bé kia có một mẫu thân như vậy, quả thực là chuyện đáng buồn…..

Nhìn thấy Mộ Dung Tâm Liên như vậy, Long Trạch Cảnh Thiên không nhịn được nhớ đến mẫu thân của mình, Hiền phi Hà Hân Nhi.

Hà Hân Nhi dù đã qua đời nhiều năm, nhưng giọng nói, dáng điệu, nụ cười của nàng vẫn luôn được Long Trạch Cảnh Thiên cẩn thận gìn giữ trong lòng. Trước kia, Thái y đã nói rằng thân mình của nàng quá yếu ớt, không nên sinh con, nhưng khi nàng hoài thai, nàng vẫn kiên trì muốn sinh hạ đứa bé, cho nên mới có Long Trạch Cảnh Thiên trên đời.

Tuy rằng năm năm sau đó, Hà Hân Nhi luôn sống trên giường bệnh, cũng bởi vì thân thể yếu đuối mà mất đi sự sủng ái của Long Trạch Vũ, nhưng nàng vẫn luôn yêu thương che chở Long Trạch Cảnh Thiên, không mong gì hơn, chỉ muốn hắn hạnh phúc. Thậm chí đến phút cuối khi nàng sắp rời nhân thế, Hà Hân Nhi cũng không quên thỉnh cầu Long Trạch Vũ chiếu cố Long Trạch Cảnh Thiên.

So sánh với Hà Hân Nhi, Mộ Dung Tâm Liên hoàn toàn không có tư cách để làm mẹ! Cũng không xứng để làm mẹ! Long Trạch Cảnh Thiên hừ lạnh một tiếng, trong lòng đã thầm phán tội chết cho Mộ Dung Tâm Liên.

Trong lòng Long Trạch Cảnh Thiên nghi gì, Mộ Dung Tâm Liên chẳng thể nào biết được. Thân thể nàng dần lắc lư theo âm nhạc, vũ điệu này là một vũ điệu đặc sắc của người dân Tây Kỳ quốc- Thải Trà vũ\*.(điệu nhảy hái trà)

Y phục của Mộ Dung Tâm Liên quá mức hoa lệ, hoàn toàn không hợp với ý nghĩa của điệu nhảy, nhưng khả năng khiêu vũ của nàng thực vô cùng tốt. Dù sao để giành được vị trí đệ nhất mỹ nhân, nàng đã bỏ ra không biết bao nhiêu sức lực, vô luận cầm kỳ hay thi họa, nàng đều luyện đến mức tốt nhất có thể.

Đám hồ li ở nơi này đều biết chuyện Minh Nguyệt Hinh lần này đến đây vì muốn kết duyên với Long Trạch Cảnh Thiên, nên sau khi nhìn thấy vị Trắc Phi của Tĩnh vương biểu diễn xong, trong lòng liền hiểu rõ tất cả. Hóa ra vị Trắc phi này vì không muốn lòng Tĩnh vương bị nữ nhân khác chiếm lấy, cho nên có ý muốn phân cao thấp với công chúa Nam Phượng quốc.

Xem ra lại có trò hay! Đám “khán giả” lúc nãy bởi Mộ Dung Thất Thất mà mất hứng, bây giờ lại hăng hái ngó lên. Không biết trong trận đấu sặc mùi thuốc súng này, ai sẽ là người chiến thắng, rất nhiều kẻ âm thầm suy đoán trong lòng.

Mà đương sự- Minh Nguyệt Hinh, lúc này lại đặt tâm trên người Mộ Dung Thất Thất. So với Long Trạch Cảnh Thiên, hiện tại người khiến nàng sinh ra hứng thú chính là Phượng Thương, mà Vương phi của Phượng Thương chính là Mộ Dung Thất Thất, ắt sẽ trở thành đối thủ cạnh tranh của nàng.

Chỉ trong chốc lát, Minh Nguyệt Hinh liền biết được “quá khứ huy hoàng” của Mộ Dung Thất Thất.

Hừ! Bất quá chỉ là một phế vật bị đẩy đi làm ” kẻ chết thay” thôi, Mộ Dung Thất Thất có tư cách gì tranh đấu với nàng?!

Minh Nguyệt Hinh không tin Phượng Thương tình nguyện chọn một cái phế vật làm Vương phi mà lại không động tâm với nàng- công chúa của một nước! Nam nhân, yêu giang sơn cũng thích thể diện. Mộ Dung Thất Thất không xinh đẹp bằng nàng, bối cảnh phía sau nàng ta cũng chẳng thể bì kịp với nàng. Trận này, nàng thắng chắc rôi!

Bất quá, Minh Nguyệt Hinh cẩn thận hơn Long Trạch Vũ Nhi nhiều. Vừa rồi Phượng Thương rất quan tâm Mộ Dung Thất Thất, những người để ý đều thấy vậy, nên nàng không thể hành động lỗ mãng, để tránh lại giống như Long Trạch Vũ Nhi ngu ngốc, còn chưa tranh đấu, liền thua ngay trước khi bắt đầu!

Hiện tại, trong đầu Minh Nguyệt Hinh đều là những ý nghĩ làm cách nào mới khiến Phượng Thương chú ý, như thế nào mới được hắn ưu ái, nàng căn bản không thèm để ý đến Mộ Dung Tâm Liên, cũng đem toàn bộ những lời dặn dò của Hạ Lan Mẫn trước lúc rời đi vứt hết sau đầu.

Đợi đến lúc Mộ Dung Tâm Liên thở hồng hộc dừng lại, Long Trạch Vũ liền mở miệng: “Khen thưởng!” Long Trạch Vũ tựa hồ thật cao hứng.

Một tiếng “Khen thưởng” kia khiến Mộ Dung Tâm Liên cảm thấy như mình đã thắng được một nửa, một nửa còn lại phải dựa vào vận khí! Nàng nhịn không được nhìn Long Trạch Cảnh Thiên, nghĩ muốn xem biểu hiện của hắn đối với mình có hài lòng hay không.

## 41. Chương 48

Chương 48: Vương gia, bọn họ khi dễ ta!

Long Trạch Cảnh Thiên hướng Mộ Dung Tâm Liên mỉm cười, nụ cười này khiến cho tâm trạng bất an của Mộ Dung Tâm Liên dần bình tĩnh lại. Tới bây giờ, hắn đều lạnh lùng như băng, hiện tại lại hướng nàng mà nở nụ cười, chứng tỏ rằng hắn đã chú ý đến màn vũ đạo của nàng, hắn thích! Mộ Dung Tâm Liên rất vui vẻ, nhẹ nhàng bước về bên người Long Trạch Cảnh Thiên ngồi xuống.

“Trắc Vương phi, đây là hoàng hậu nương nương ban thưởng cho người.” Một cung nữ đi tới trước mặt Mộ Dung Tâm Liên, đặt một cái đĩa điểm tâm cùng một ly rượu ngon xuống, rồi lặng lẽ lui .

Mộ Dung Tâm Liên ngẩng đầu, nhìn thấy Long Trạch Vũ gật đầu với mình, nàng biết vừa rồi nàng biểu hiện không tệ, được Hoàng Thượng khen ngợi, chắc chắn đã khiến hắn an tâm. Nghĩ như vậy, Mộ Dung Tâm Liên lại thêm cao hứng, sẵn có chút nóng và khát nước, trực tiếp ăn điểm tâm, nâng cốc uống hết.

“Hoàng đế bá bá, Hinh nhi ở Nam Phượng có nghe nói qua, Hoàng quý phi Tây Kì quốc cùng Trắc phi của Tĩnh vương là tỷ muội, hai người đều là đệ nhất mỹ nhân, hơn nữa tài nghệ song tuyệt. Vừa rồi nhìn kỹ thuật nhảy của Trắc phi nương nương, đáy lòng Hinh nhi không khỏi bội phục, xem ra Mộ Dung phủ tiểu thư nhà bọn họ đều thật tài giỏi, cũng không biết Mộ Dung Tam tiểu thư có phải hay không cũng xuất chúng giống như hai vị tỷ tỷ của nàng –”

Lời nói của Minh Nguyệt Hinh đem ánh mắt mọi người hấp dẫn lên trên người Mộ Dung Thất Thất, biết tâm tư đối phương, Mộ Dung Thất Thất chỉ cúi đầu, không coi ai ra gì, đùa nghịch ngón tay chính mình, giống như không nghe được lời Minh Nguyệt Hinh nói, lại giống như không hề biết rằng nàng ta đang cố ý khiến nàng xấu mặt.

“Này –” Long Trạch Vũ nhìn đến bộ dáng Mộ Dung Thất Thất, có chút khó xử.

Tuy rằng Mộ Dung Thất Thất là Mộ Dung quý phủ Tam tiểu thư, nhưng bây giờ nàng còn có thêm một thân phận khác, là Vương phi của Nam Lân vương Bắc Chu. Hơn nữa vừa rồi mọi người đều thấy Phượng Thương thực rất chăm lo, bảo vệ Mộ Dung Thất Thất, Long Trạch Vũ cho dù có hồ đồ, cũng sẽ không tìm Mộ Dung Thất Thất mà gây chuyện.

Lúc này người vui vẻ nhất chính là Long Trạch Vũ Nhi, có Minh Nguyệt Hinh ra tay trước, nàng chỉ cần thêm dầu vào lửa sau, không tin ngọn lửa này không bùng cháy.

“Tam tiểu thư, đây là cung yến, mọi người đều vui vẻ với nhau, Hinh công chúa và Tâm Liên hoàng tẩu đều nhảy một khúc, không bằng ngươi cũng để cho chúng ta mở rộng tầm mắt được không?”

Long Trạch Vũ Nhi tham gia, làm cho chuyện này càng trở nên thêm thú vị , Mộ Dung Thất Thất rốt cục cũng ngẩng đầu, lộ ra một cái mỉm cười hồn nhiên.

“ Chiếu thư Hoàng Thượng đã chiếu cáo thiên hạ là giả hay sao? Vì sao mọi người đều không biết bản cung đã là Chiêu Dương công chúa? Hay là, vị công chúa được Hoàng thượng sắc phong này không thể so với công chúa hoàng thất tôn quý, cho nên mới muốn nàng ta như kỹ nữ lầu xanh mà nhảy một điệu lấy lòng người ta, mua vui cho người?”

Lòi Mộ Dung Thất Thất nói ra làm cho sắc mặt Minh Nguyệt Hinh cùng Mộ Dung Tâm Liên đại biến, lời này có ý tứ gì? Là châm chọc hành vi các nàng vừa rồi giống như nghệ kĩ sao? Cả hai người đều hung tợn trừng mắt nhìn Mộ Dung Thất Thất, nhưng đối phương vẫn bày ra biểu tình “Ta thực vô tội”, nhất thời làm cho lửa giận trong lòng hai người càng hừng hực thêm.

“A, phế vật chính là phế vật, cho dù có đội mũ công chúa, cũng bất quá vẫn chỉ là một phế vật.” Thừa dịp Phượng Thương không có ở đây, Long Trạch Vũ Nhi tiếp tục dùng ngôn ngữ ác độc công kích Mộ Dung Thất Thất.

Dù sao nhược điểm của đối phương vẫn ở trong tay nàng, cùng lắm thì đem chuyện gièm pha của Mộ Dung Thất Thất công bố cho mọi người. Như vậy Phượng Thương cũng sẽ không muốn thú một Vương phi làm đầy việc xấu, huống chi nàng đã không còn hoàn bích đâu! Chuyện tối mật này của Mộ Dung Thất Thất, khẳng định Phượng Thương còn chưa biết!

Đối với lời nói của Long Trạch Vũ Nhi, không có người nào lên tiếng phản đối, Long Trạch Vũ, Đoan Mộc Tình cùng với Mộ Dung Tuyết Liên cho dù có nghe nhưng cũng không có người nào ngăn cản.

Nhìn bộ dáng thờ ơ lạnh nhạt của những người này, trong lòng Mộ Dung Thất Thất cười lạnh. Vừa rồi Phượng Thương còn ở đây, bọn họ giống như chuột thấy mèo, thở cũng không dám thở mạnh, lúc này lại thực bất đồng, nói chuyện độc ác, thật sự là một đám chó chỉ biết nhìn mặt chủ!

“Đang nói chuyện gì vậy?” Khi Mộ Dung Thất Thất chuẩn bị phản kích, một đạo âm thanh ôn nhu vang lên bên tai nàng, Phượng Thương sau khi thay đổi quần áo sạch sẽ đã trở lại đây.

Nhìn thấy Phượng Thương, sắc mặt Long Trạch Vũ Nhi đại biến, không biết những lời nói móc châm chọc vừa rồi của nàng có bị Phượng Thương nghe thấy không…… “Vương gia, ngươi đã trở lại!” Mộ Dung Thất Thất ngẩng mặt, khuôn mặt nhỏ nhắn trông thật ủy khuất, đôi mắt long lanh đầy hơi nước thoáng chốc rơi lệ, chảy xuống hai má đỏ hồng, rơi ở trên mu bàn tay của Phượng Thương.

“Sao lại thế này!”

Nhìn thấy Mộ Dung Thất Thất rơi lệ, Phượng Thương cảm thấy tâm của mình thật đau , lệ khí trên người cũng bùng nổ theo,“Khanh khanh, ai dám khi dễ ngươi ? Nói, bổn vương sẽ làm chủ cho ngươi!”

Lời của Phượng Thương rơi đến tai Long Trạch Vũ, khiến lòng nàng ta run lên.

Phượng Thương đã nói được thì làm được, cho dù hiện tại hắn đang ở Tây Kì quốc, nhưng nếu hắn muốn giết người, thì cho dù hoàng đế Long Trạch Vũ cũng không ngăn được . Tuy rằng Phượng Thương chỉ dẫn theo một ngàn ưng vệ tới đây, nhưng đám ưng vệ kia đều là đội quân tinh nhuệ nhất, vạn nhất Phượng Thương muốn lật hoàng cung của hắn, cũng không phải không có khả năng .

“Bọn họ!” Ngón tay Mộ Dung Thất Thất chỉ một vòng toàn bộ người ở trong yến hội, đem tất cả mọi người đang xem kịch đều chỉ trọn, khiến cho tâm của Long Trạch Vũ cũng run run theo.

“Đừng sợ!” Phượng Thương đem Mộ Dung Thất Thất ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng thay nàng lau nước mắt,“Xem ra vết sẹo của Tây Kì quốc vào mười lăm năm trước thật tốt lắm, cho nên ở trong mắt chư vị, Bắc Chu không là cái gì, Phượng Thương cũng không là cái gì, cho nên, các ngươi mới dám có ý sỉ nhục ái phi của bổn vương……”

Lời Phượng Thương nói ra rất chậm, nhưng cũng cực kỳ mềm nhẹ, giống như miêu tả một việc gì đó, tựa hồ không có lực sát thương gì, nhưng khiến đám người nghe hắn nói vậy lại đứng ngồi không yên.

Ai cũng đều biết Bắc Chu là quốc gia mạnh nhất ở trong tứ quốc , lực lượng quân sự cũng cường thịnh nhất, hơn nữa hoàng đế Bắc Chu, Hoàn Nhan Liệt dã tâm bừng bừng, phi thường thích chiến đấu, Phượng Thương lại kỳ tài trăm năm khó gặp, hơn nữa vị Nam Lân vương này tính tình quái đản, nếu hắn muốn lấy cớ này phát động chiến tranh, hậu quả thực không chịu nổi!

“Hiểu lầm, đều là hiểu lầm!” Long Trạch Vũ xua tay giải thích, nhìn Mộ Dung Thất Thất cầu tình, nhờ nàng cấp cho lời giải thích.

Vừa rồi bày một bộ dáng chuyện không liên quan tới mình, lúc này đây lại cầu tình nàng? Chẳng lẽ Mộ Dung Thất Thất nàng là người dễ dây vào như vậy sao? Mộ Dung Thất Thất cắn khóe miệng, nước mắt lại tiếp tục rơi xuống, Phượng Thương hoảng hốt liên tục lau lệ trên mặt nàng, hàn khí trên người phát ra càng lúc càng dày đặc hơn.

“Vương gia, bọn họ nói ta là phế vật, cười ta vì cái gì cũng không biết. Ta giải thích, cũng không có người tin tưởng, mọi người đều nói Hinh công chúa và Bình Dương công chúa đúng, không có ai tin tưởng ta……” Mộ Dung Thất Thất ôn nhu nói, đầy vẻ vô tội cùng ủy khuất, thanh âm làm cho người ta nghe liền muốn đem tiểu đáng thương này ôm vào trong ngực mà che chở.

Nghe xong lời Mộ Dung Thất Thất nói, Long Trạch Vũ chỉ muốn phun huyết. Cái gì gọi là thêm mắm thêm muối, cái gì gọi là lửa cháy đổ thêm dầu? Những lời này Mộ Dung Thất Thất sao có thể nói ra ? Lại nói trôi chảy như vậy? Chẳng những mỗi Long Trạch Vũ giật mình, những người khác nghe xong lời này cũng thiếu chút nữa liền hôn mê.

Xem ra vị Chiêu Dương công chúa này hoàn toàn có thể đổi trắng thay đen! Minh Nguyệt Thịnh ngồi một bên lộ ra mỉm cười đầy ý tứ hàm xúc, vừa rồi còn lo lắng rằng nàng sẽ bị người trêu đùa, xem ra, sự lo lắng của hắn là dư thừa. Nữ nhân này là cao thủ trên cả cao thủ!

Mà nhìn thấy bộ dáng Mộ Dung Thất Thất “làm nũng” đối với Phượng Thương, trong lòng Long Trạch Cảnh Thiên lại có cảm giác là lạ . Nếu lúc trước hắn kiên trì, thì hiện tại người ôm nàng có phải là hắn hay không?

“Vương gia, ta không phải là phế vật, nếu không tin, ta có thể cùng so tài với các nàng! Thật sự, ta sẽ không để cho ngươi mất mặt!”

## 42. Chương 49

Chương 49: Cược mạng sống của các ngươi!

“Kẻ nào dám nói khanh khanh là phế vật? Khanh khanh so với các nàng thì càng hoàn hảo hơn! Khanh khanh muốn so tài gì với họ? Bọn họ không tin nàng, ta tin, ta cược mười vạn lượng vàng, cược khanh khanh thắng!”

Mười vạn lượng vàng! Đám người xung quanh không nhịn được kinh hô! Nghe nói bộ “Kim Lũ Y” trên người Mộ Dung Thất Thất trị giá một vạn lượng vàng, vị Nam Lân vương này cũng thật chịu chơi!

Lúc này, mọi người đều nhìn Mộ Dung Thất Thất chằm chằm, muốn tìm chút ưu việt trên người nàng. Nhìn tới nhìn lui, bất quá cũng chỉ là một giai nhân thanh tú, thanh thuần đáng yêu, cũng chẳng có chút khí chất yêu mị của hồ ly, nhưng sao lại có thể mê hoặc vị Nam Lân vương này, bắt tâm hắn xoay quanh nàng, khiến hắn ra mặt bảo vệ nàng, làm chỗ dựa cho nàng a? Thực không biết sao nữa…..

“Vương gia, nói chuyện bằng tiền, rất dung tục, như thế nào xứng với thân phận của Vương gia chứ!”

Đang lúc khiến người người hít khí lạnh, Mộ Dung Thất Thất ôn nhu mở miệng nói:”Vả lại, ngài bảo vệ ta như vậy, sợ lại dọa hai vị tỷ tỷ, khiến các nàng không dám lộ mặt gặp người nữa a? Nếu vậy, tựa hồ không công bằng với hai vị công chúa tỷ tỷ…. “

Không công bằng? Phượng Thương nhếch miệng mỉm cười, xem ra vị tiểu vương phi của hắn tìm được niềm vui rồi:”Khanh khanh, nàng muốn thế nào?”Trong ngực, tiểu nhân nhi\* toát ra hương thơm ngát, khiến cho hắn rất mê luyến. Thôi, tùy nàng nháo đi, nháo chán rồi, hắn sẽ giúp nàng dọn tàn cuộc, như vậy đi—-

“Chỉ là trò chơi của đám nữ nhân bọn ta thôi, không liên quan đến những người khác!”

Mộ Dung Thất Thất đứng lên, đi đến giữa đại điện, cười cười nhìn Long Trạch Vũ Nhi cùng Minh Nguyệt Hinh, khuôn mặt trơn bóng như ngọc, căn bản không hề nhìn thấy vệt nước mắt lúc nãy.

“Ba ta hãy vui đùa một chút, thấy được chứ? Đừng đem danh phận công chúa khoe ra, cũng đừng lấy chức vị Vương gia, Hoàng thượng, vân vân ra hù dọa người, chúng ta cược bằng chính mình, thế nào?”

Bị một phế vật khiêu khích, Long Trạch Vũ Nhi sao có tể chịu được, lập tức đứng lên, đi đến trước mặt Mộ Dung Thất Thất: “Được, muốn cá sao, ta cá với ngươi!”

Mặt khác, ở phía kia, Minh Nguyệt Hinh cũng thoải mái bước tới, nàng mà sợ sao! Vị trí Vương phi Nam Lân vương kia, nàng muốn, cũng sẽ đoạt được: “Được thôi, cược bằng gì?”

“Không bằng, cược bằng những thứ chúng ta có a. Tỷ như trâm cài của bổn cung, tỷ như vị trí Vương phi của bổn cung, tỷ như….mạng của các ngươi!”

Một câu “mạng của các ngươi” cuối cùng kia, theo thanh âm ôn nhu của Mộ Dung Thất Thất phát ra nên lực sát thương cũng giảm đi rất nhiều. Đến tai Long Trạch Vũ Nhi cùng Minh Nguyệt Hinh, tựa như một lời đùa.

“Cược mạng? Khẩu khí thật lớn! Nhưng mà, ngươi dám cược sao?” Trên mặt Minh Nguyệt Hinh hiện lên vẻ bỡn cợt thấy rõ.

Một cái phế vật, thế nhưng xuất khẩu cuồng ngôn, nàng ta có năng lực gì đâu chứ? Huống chi vừa rồi, Mộ Dung Thất Thất đã ngăn cản không cho Phượng Thương ra tay, vứt đi chỗ dựa của mình, bây giờ, bất quá, nàng ta chỉ là đồ vô dụng—-

Lời của Minh Nguyệt Hinh, khiến Long Trạch Vũ Nhi toát mồ hôi hột thay nàng ta, nhưng mà nhìn thấy Phượng Thương vẫn ngồi ngay ngắn, không hề có ý muốn ra mặt giúp Mộ Dung Thất Thất, Long Trạch Vũ Nhi thả lỏng, xem ra, Phượng Thương thật sự không hề định nhúng tay vào, vậy nên lá gan của nàng cũng dần lớn lên.

“Đúng vậy a, ngươi dám cược sao?”

“Ha ha….” Thấy mọi chuyện xảy ra theo đúng mong muốn của mình, Mộ Dung Thất Thất che miệng mỉm cười:”Nếu hai vị tỷ tỷ lo lắng, chúng ta có thể lập chứng từ a!Với lại, hôm nay, đại biểu của ba nước đều đến, chúng ta có thể thỉnh bọn họ làm giám khảo, không phải sao? “

“Lập chứng từ? Ý này không tồi!” Long Trạch Vũ Nhi rất là vui vẻ, mới vừa rồi còn lo lắng Mộ Dung Thất Thất sẽ cáo mượn oai hùm, lấy Phượng Thương ra làm bia đỡ, không nghĩ đến nàng ta lại đưa ra lời yêu cầu như thế, như vậy không phải thực hợp ý mình sao?

Với lại, Mộ Dung Thất Thất nếu thua, sẽ phải nộp mạng cho các nàng, Phượng Thương cũng sẽ không dám không kiêng nể gì mà vi phạm luật cược. Dù sao, vì một nữ nhân mà đắc tội với hai nước khác, là một chuyện không có chút lợi nào!

“Hoàng Thượng, nếu vậy, không bằng hãy thỉnh Nam Lân vương, Thái tử Nam Phượng quốc cùng Tĩnh Vương làm người làm chứng!” Trên đài cao, bàn tay ngọc ngà của Mộ Dung Tuyết Liên cọ cọ lấy mu bàn tay của Long Trạch Vũ. Dù sao, chuyện hôm nay không hề liên quan đến nàng, mặc kệ kết quả cuối cùng là như thế nào, nàng cũng vui vẻ,cho nên vị Hoàng quý phi này rất thích ý giúp chuyện này thuận buồm xuôi gió tiến hành!

“Được!” Long Trạch Vũ gật đầu, chí ít nếu ngộ nhỡ có xảy ra chuyện gì, Phượng Thương cũng không thể truy cứu: “Nhưng mà, các ngươi định so cái gì chứ?” “Hoàng Thượng, không bằng ngài hãy quyết định!” Mộ Dung Thất Thất lanh trí đem vấn đề này vứt cho Long Trạch Vũ.

“Này….” Long Trạch Vũ híp mắt trầm tư.

Biểu hiện lúc nãy của Mộ Dung Thất Thất khiến cho Long Trạch Vũ rất bất mãn, bất quá chỉ là một công chúa được sắc phong, thế mà lại tự cao tự đại! Còn chưa gả ra ngoài, đã quên mất mình chính là con dân Tây Kỳ quốc, suýt chút nữa úp sọt lên nó, còn châm chọc bảo hắn dám nhắm mắt làm ngơ, bây giờ nên để nàng chịu chút đau khổ, để nàng biết mình có bao nhiêu cân lượng.

Long Trạch Vũ nhìn nhìn Minh Nguyệt Hinh cùng Long Trạch Vũ Nhi, Minh Nguyệt Hinh ở Nam Phượng quốc nổi tiếng về thư họa, còn nữ nhi của mình tuy bình thường hay hồ nháo một chút, phương diện này cũng không thể bại bởi Mộ Dung Thất Thất. Nghĩ vậy, Long Trạch Vũ hắng giọng một cái: “Dạo này, vừa lúc đang là mùa cúc nở, không bằng hãy thi vẽ! Lấy hoa cúc làm chủ đề, cộng thêm thơ kèm theo!”

“Được!”Minh Nguyệt Hinh mở miệng đồng ý đầu tiên, phương diện này vốn là chuyên môm của nàng, nàng không tin Mộ Dung Thất Thất có thể thắng được. Minh Nguyệt Hinh khiêu khích liếc mắt nhìn Mộ Dung Thất Thất một cái, giống như là nói “Ngươi nhất định phải chết”.

Đáp lại ánh mắt khiêu khích của Minh Nguyệt Hinh là nụ cười mỉm của Mộ Dung Thất Thất: “Nếu nội dung thi đấu đã có, vậy giờ, chúng ta hãy nói đến vật cược!”

“Ta muốn vị trí Nam Lân Vương phi!” Không để Mộ Dung Thất Thất kịp nói gì, Long Trạch Vũ Nhi liền cướp lời:”Nếu ngươi thua, vị trí Nam Lân Vương phi là của bổn cung!”

“Vũ nhi!”

Nghe được lời nói của nhi nữ, hoàng hậu Đoan Mộc Tình chấn động, nàng trăm triệu lần không nghĩ tới, Long Trạch Vũ Nhi lại động tâm với Phượng Thương. Người nọ tuy thật rất tuấn mỹ, nhưng hắn cũng không phải là một vị phu quân tốt a! Ngay cả Long Trạch Vũ cũng không nhịn được nhíu mày.

Kẻ lúc trước khóc nháo không chịu gả cho Nam Lân vương chính là nàng, hiện tại người đòi cướp vị trí kia cũng là nàng, đứa nhỏ này, rốt cuộc cũng tại mình làm hư nàng— Long Trạch Vũ bất đắc dĩ lắc đầu.

“Còn ngươi?” Mộ Dung Thất Thất nhìn về phía Minh Nguyệt Hinh.

“Bổn cung muốn mạng của ngươi!” Khóe miệng Minh Nguyệt Hinh nhếch lên, cười âm độc, nàng mới không ngu ngốc giống Long Trạch Vũ Nhi vậy.

Vạn nhất Phượng Thương thật sự có ý với Mộ Dung Thất Thất, nàng ta không làm Nam Lân Vương phi, nhưng vẫn có thể làm Trắc phi a? Cho nên nàng muốn nàng ta chết! Chỉ cần Mộ Dung Thất Thất chết đi, bằng vào tài hoa cùng dung mạo, còn có thân phận cao quý của mình, Minh Nguyệt Hinh không tin Phượng Thương không động tâm!

“Tốt—-nếu các ngươi thắng, ta nhất định để các ngươi toại nguyện.” Mộ Dung Thất Thất cười đến như mộng như ảo.

“Về phần bổn cung, bình thường thích nhất chính là sưu tầm những vật đẹp. Đôi tay của hai vị công chúa thật sự rất mĩ lệ, nếu các ngươi thua, phiền toái lưu một đôi tay lại….”

Lưu lại một đôi tay? Long Trạch Vũ Nhi vừa nghĩ tới bộ dáng hai tay bị cắt xuống, nhịn không được rùng mình một cái, nghĩ muốn lùi bước, lại nhìn thấy trong đôi mắt to xinh đẹp của Mộ Dung Thất Thất toàn ý trào phúng, Long Trạch Vũ Nhi khẽ cắn môi, đồng ý.

“Được! Không thành vấn đề! Liền xem ngươi có bản lãnh hay không!”

“Bổn cung cũng không thành vấn đề!” Minh Nguyệt Hinh tràn đầy tự tin, đối phó với Mộ Dung Thất Thất, chỉ cần dùng một ngón út là đủ rồi, căn bản không cần lo lắng.

## 43. Chương 50

Chương 50: Mượn chút máu xài tạm!

Lập tức, có người đem đi dâng văn thư lên, giấy trắng mực đen viết xuống , ba người nhìn, không có gì nghi vấn, liền kí tên rồi ấn dấu cho xong chuyện.

“Bãi giá tới ngự hoa viên!”

Ngự hoa viên, bởi vì trận đấu giữa ba vị công chúa mà trở nên phi thường náo nhiệt. Đến xem kịch, ngoài đám quan to và phu nhân lúc nãy ở điện Thái Hòa, còn có đám quý tộc cùng người của thế gia vốn chờ ở ngoài điện, cũng đến ngó nghiên một chút xem cuộc “tỷ thí” chưa từng có này.

Vừa nhìn thấy Mộ Dung Thất Thất, trong mắt Lí Vân Khanh cùng Thượng Quan Vô Kỵ đều hiện lên một chút kinh diễm, bình thường nàng hay mặc thanh lịch, hôm nay lại khiến một đám oanh yến cúi đầu chào thua. Liếc thấy Phượng Thương bên người Mộ Dung Thất Thất, hai người càng thêm kinh ngạc. Nguyên lai Nam Lân vương là nhân vật phong hoa tuyệt đến thế!

Phượng Thương xuất hiện, gây ra một trận náo động, những lời đồn không tốt về hắn đều vì khuôn mặt yêu nghiệt kia phá hết. Nhất là đám tiểu thư vừa thấy hắn là xuân tâm nhộn nhạo, lại nhìn đến bộ trang phục và trang sức trên người Mộ Dung Thất Thất liền hiện lên vẻ hâm mộ không thôi.

“Trời ạ ! Nàng chính là Mộ Dung Thất Thất sao?” Đoan Mộc Y Y và Mộ Dung Thanh Liên nhìn nhau, phát hiện đối phương đều si mê dung mạo của Phượng Thương.

Đoan Mộc Y Y đã nhìn thấy Phượng Thương, thật là một nam tử tuyệt sắc, nhưng mà Đoan Mộc Y Y lại cảm thấy, nam nhân yêu nghiệt như vậy, rất mông lung huyền ảo, nghĩ vậy, nàng lại càng thích Long Trạch Cảnh Thiên thêm một chút.(TC: ta thích tính thủy chung của Y Y)

Chuyện Minh Nguyệt Hinh đến đây để kết duyên, Đoan Mộc Y Y đã sớm biết, hiện tại Minh Nguyệt Hinh tỷ thí với Mộ Dung Thất Thất, tuy rằng Đoan Mộc Y Y cũng không thích Mộ Dung Thất Thất, nhưng lại hy vọng nàng ta có thể thắng. Dù sao nếu Mộ Dung Thất Thất thắng, Minh Nguyệt Hinh sẽ mất thể diện, chuyện này có lẽ là chuyện vui vẻ nhất đối với Đoan Mộc Y Y.

Từ sau khi Phượng Thương xuất hiện, ánh mắt của Mộ Dung Thanh Liên vẫn cứ ngó theo từng cử động của hắn. Trời ạ, nàng lớn đến chừng này, thế nhưng không biết thiên hạ cư nhiên lại có nam tử như vậy, thật quá được thiên địa sủng ái……

Nội dung trong khế ước về cuộc tỷ thí đã công bố, nghe xong mọi chuyện, đám người thi nhau ồ lên. Mộ Dung Thất Thất là phế vật nổi tiếng khắp kinh thành . Mặc dù gần đây, hai ca khúc mà nàng sáng tác được lưu truyền rộng rãi, nhưng cũng không thể thay đổi thân phận phế vật của nàng. Thoạt nhìn, đây có vẻ là một cuộc tỷ thí hoàn toàn bất lợi với Mộ Dung Thất Thất a!

“Đại ca, ngươi thấy thế nào?” Bạch Ức Nguyệt đứng bên người Bạch Mục Phi, ca ca ngọc thụ lâm phong, muội muội thanh thuần thoát tục, đứng ở trong đám người, phi thường gây chú ý.

“A –” Bạch mục phi mỉm cười, vị Mộ Dung Tam tiểu thư này đã tạo nhiều kỳ tích khiến họ ngạc nhiên lắm, nói vậy, hôm nay kỳ tích cũng sẽ xuất hiện! “Ta cá là Chiêu Dương công chúa thắng!”

Bạch Mục Phi chắc chắc như vậy, Bạch Ức Nguyệt cũng cười,“Ta cũng nghĩ giống đại ca!”

Bất quá, đây chỉ là ý nghĩ của Bạch thị huynh muội, đám người ở đây đều nghĩ Mộ Dung Thất Thất nhất định phải thua. Không! Nàng chết chắc rồi! Thua, Minh Nguyệt Hinh sẽ lấy đi tánh mạng của nàng, cho nên thua chính là chết, chết bởi vì thua.

Đài cao dùng để vẽ tranh lập tức được dựng lên, ba người ba nơi, mặc kệ có chuyện gì, mỗi người đều có thời gian một nén nhang. Nhang đã châm, thuốc màu tốt nhất cũng được nhóm cung nữ đưa đến trước mặt ba người.

Đến lượt Mộ Dung Thất Thất, nàng vừa đưa tay chuẩn bị lấy thuốc màu, cung nữ nhẹ buông tay, hộp màu theo đó ngã trên mặt đất, rơi xuống, dập nát, thuốc màu bên trong cũng đổ ra, một trận gió thổi qua, bột phấn này cũng chậm rãi theo gió mà đi.

“Ai nha, ngươi như thế nào lại không cẩn thận như vậy!” Long Trạch Vũ Nhi vui sướng khi thấy người gặp họa, âm thanh ở phía sau Mộ Dung Thất Thất vang lên,“Cái này làm sao bây giờ đâu? Không có thuốc màu, ngươi như thế nào mà vẽ tranh a?”

“Công chúa thứ tội! Nô tỳ không phải cố ý , nô tỳ không phải cố ý !”

Tuy rằng cung nữ một tiếng “Ba” quỳ gối trước mặt Mộ Dung Thất Thất, mồm luôn “Công chúa thứ tội”, nhưng mà ngữ điệu trong lời nói một chút cũng không có sợ hãi, tựa hồ còn có một tia vui vẻ khi thực hiện được. Xem ra cung nữ này nhất định là cố ý, hơn nữa do người khác sai khiến .

Còn việc người nào sai khiến, đợi lát nữa nàng tính sổ sau. Mộ Dung Thất Thất mở giấy Tuyên Thành ra, không nhanh không chậm tự mình bắt đầu mài mực.

“Ngươi cứ quỳ đó –”

Nguyên bản nghĩ rằng không có thuốc màu, Mộ Dung Thất Thất nhất định sẽ tức đến không thở được, hoặc trực tiếp nhận thua. Nhưng nàng từ đầu đến cuối đều bình tĩnh, cũng không để chuyện này làm ảnh hưởng đến tâm tình, thế nên mới khiến mọi người càng thêm bội phục phong thái của Chiêu Dương công chúa nàng.

Gió, từ từ thổi, nhang đã cháy được một nửa.

Minh Nguyệt Hinh cùng Long Trạch Vũ Nhi đã sớm bắt đầu cầm bút vẽ tranh, chỉ có Mộ Dung Thất Thất vẫn như trước, chăm chú mài mực, giống như một chút lo lắng cũng không có, làm cho người vây xem không khỏi thay nàng đổ mồ hôi lạnh!

Lúc này, Long Trạch Cảnh Thiên có chút đứng ngồi không yên, Mộ Dung Thất Thất rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Vừa rồi còn một bộ dáng chắc thắng, lúc này sao lại lộ vẻ thờ ơ như vậy? Chẳng lẽ nàng chấp nhận chịu thua ? Hay là, nàng thật sự không muốn làm Nam Lân Vương phi? Nếu thế, sau khi nàng thua, đến lúc Minh Nguyệt Hinh khiến nàng khó xử, hắn nhất định sẽ ra mặt bảo hộ nàng mới được!

So với Long Trạch Cảnh Thiên, biểu tình của Minh Nguyệt Thịnh tựa hồ thoải mái hơn nhiều, nhưng trong lòng hắn cũng vẫn rất lo lắng, không biết Mộ Dung Thất Thất muốn làm cái gì. Tuy rằng hắn hi vọng Mộ Dung Thất Thất sẽ thắng, nhưng đối với năng lực của muội tử Minh Nguyệt Hinh của mình, Minh Nguyệt Thịnh ít nhiều vẫn biết khá rõ, nếu Mộ Dung Thất Thất thực sự thua, hắn nên bảo hộ nàng như thế nào a?

Người duy nhất không có lo lắng chỉ có Phượng Thương. Vị Vương gia này giống như nắm chắc phần thắng, vẻ mặt phong khinh vân đạm, tinh tế phẩm trà, bộ dàng không chút ưu tư. Thần thái bình tĩnh của hắn càng thêm mê người, khiến Mộ Dung Thanh Liên nhìn thấy mà ửng hồng đôi má.

Vì sao nam nhân tốt như vậy lại bị cái phế vật Mộ Dung Thất Thất kia chiếm lấy? Sớm biết như vậy, nàng nên chủ động thỉnh lệnh, cho dù chỉ là xung hỉ, nhưng có gì quan trọng đâu! Có thể ở cạnh nam nhân như vậy trong một khắc, dù sau đó có chết ngay lập tức, nàng cũng vui vẻ!

“Ngươi, đứng lên!” Đến lúc mọi người đều không thể kiên nhẫn chờ đợi thêm nữa, Mộ Dung Thất Thất hướng cung nữ vừa rồi làm rơi hộp màu ngoắc ngoắc ngón tay, kêu nàng lại đó.

Thấy gương mặt thiên chân vô tà\* của Mộ Dung Thất Thất, cung nữ quay lại nhìn xem người ngồi trên ngôi cao. Người nọ đối với nàng gật đầu, cung nữ mới chậm rãi đứng lên, đi đến trước mặt Mộ Dung Thất Thất,“Công chúa, ngài tìm nô tỳ có chuyện gì?” (\*chân thật, ngây thơ)

“Ngươi hủy đi thuốc màu của bổn cung, bổn cung tất muốn mượn ngươi một chút “màu” giúp bản cung hoàn thành bức họa này!”

“Lúc nãy, nô tỳ không hề cố ý, công chúa, ngài muốn nô tỳ làm như thế nào?” Tuy rằng luôn mồm “không phải cố ý”, nhưng là trên mặt cung nữ lại viết “là ta cố ý hãm hại ngươi”

Mà ánh mắt vừa rồi của cung nữ đã bán đứng nội tâm của nàng, người nàng nhìn, chính là người mà nhờ Mộ Dung Thất Thất mới có thể hoài thai, hoàng hậu —Đoan Mộc Tình.

“Rất đơn giản, ngươi đến đây!” Chờ đối phương lại gần, Mộ Dung Thất Thất nắm tóc cung nữ lên, đem nước mực nàng vừa mài đổ vào miệng nàng ta.

Không đợi mọi người hiểu rõ mọi nguyện, Mộ Dung Thất Thất tát hai cái ở trên mặt cung nữ,“Phốc –” Cung nữ ăn đau, há mồm, mực nước đen tuôn như mưa, phun ra trên khắp giấy Tuyên Thành.

“Đa tạ !” Mộ Dung Thất Thất vừa dứt lời, tay phải xuất hiện một chủy thủ sắc lạnh, cung nữ chưa kịp giãy dụa, trên cổ trắng như tuyết đã có nhiều thêm một vệt máu, sau đó, máu tuôn ra như suối.

“A!” Cung nữ cảm giác đau, thét chói tai, giãy dụa, nhưng mà mái tóc đen của nàng ta đã bị quấn quanh cánh tay của Mộ Dung Thất Thất, căn bản không thoát được. Lại thấy, trên tay phải Mộ Dung Thất Thất đổi thành một cây bút nhỏ, nhanh tay đem vết máu cùng vết mực loang lổ trên giấy Tuyên thành vẽ thành một bức tranh.

## 44. Chương 51

Chương 51: Cúc màu máu.

“Mực nhiễm máu, quả nhiên là phẩm màu tốt nhất!”

Mộ Dung Thất Thất tươi cười ngọt ngào, nhưng mà không hề buông lỏng đôi tay, máu tươi từ cung nữ vẩy lên trên giấy Tuyên Thành, bút lông trong tay Mộ Dung Thất Thất bay múa trên giấy.

Xung quanh, hoàn toàn yên tĩnh. Vô luận là cửu ngũ chí tôn như Long Trạch Vũ, hay bất cứ ai khác, không ai từng gặp qua phương thức vẽ tranh mà Mộ Dung Thất Thất sử dụng. Dùng máu tươi làm phẩm màu, vốn là hình ảnh cực kỳ dữ tợn, đáng sợ, lại nhờ tài năng múa bút của Mộ Dung Thất Thất, mà trở nên vô cùng xinh đẹp.

“Công chúa, nô tỳ sai, sai thật rồi! Nô tỳ, không, không dám….nữa!” Cung nữ cảm nhận được sinh mệnh đang không ngừng héo mòn dần đi, cũng cảm nhận được trong đầu Mộ Dung Thất Thất hoàn toàn không hề có ý định cầm máu cho nàng. Đầu nàng có chút mê muội, suy nghĩ cũng trở nên mông lung. Nếu cứ như vậy, nàng nhất định sẽ chết vì mất máu a!

“Khai ra người đứng sau sai khiến ngươi, bổn cung sẽ tha cho ngươi!”

Thanh âm của Mộ Dung Thất Thất rất nhỏ, nhỏ đến mức chỉ đủ để hai người nghe được.

Khai? Cung nữ rùng mình một cái, để nàng ta biết hoàng hậu sai khiến mình, bảo mình cố ý gánh vỡ hộp thuốc, khiến cho Mộ Dung Thất Thất không có màu vẽ tranh? Vậy chẳng khác nào tự tử!

Chỉ sau một lát, cung nữ liền cân nhắc lợi và hại, tính định giữ kín chuyện về Đoan Mộc Tình.

“Công chúa, van người, tha cho nô tỳ!” Cung nữ cuồng loạn kêu thảm, nàng đánh cược, cược Mộ Dung Thất Thất không dám trước mặt mọi người giết người như ngóe, cược Mộ Dung Thất Thất sẽ để ý nhân nghĩa đạo đức, sẽ sợ áp lực từ dư luận mà buông tha nàng.

Cung nữ ngập ngừng, khiến cho một tia thương hại cuối cùng của Mộ Dung Thất Thất cũng hao hết, với lại, cung nữ kia hoàn toàn nghĩ sai rồi, Mộ Dung Thất Thất không phải là người mà ai cũng có thể hiểu được. Chùy thủ lại hiện ra trong tay Mộ Dung Thất Thất, một đao hạ xuống, vệt máu đỏ tươi lại hiện lên.

“Chẳng qua, bổn cung chỉ cần một chút màu thôi, không cần đến mạng của ngươi.” Thanh âm của Mộ Dung Thất Thất ôn nhu mềm mỏng, tươi cười vô hại.

“Bên người vị hôn phu tương lai của bổn cung có một vị tà y, nghe nói, chỉ cần người còn một hơi thở, hắn đều có thể cứu sống. Ngươi yên tâm, sống cần tích đức, huống chi không bao lâu nữa bổn cung sẽ phải gả sang Bắc Chu, cũng nên tích phúc cho mình, vì thế, chắc chắn bổn cung sẽ không giết ngươi!”

“Còn một hơi thở”, cung nữ nghe được lời này run run cả người, nói như vậy là muốn để nàng đổ hết máu, chỉ còn một hơi thở để sống? Vậy mà sống được sao?

Mới vừa rồi cung nữ còn ôm ảo tưởng về nhân phẩm của vị Chiêu Dương công chúa này, bây giờ thì hoàn toàn hết hi vọng, chỉ có thể giãy dụa nói từng chữ:”Hoàng hậu nương nương cứu mạng!”

Một câu này, đủ để cho mọi người hiểu được ẩn tình bên trong, khiến đám người chung quanh đều dùng ánh mắt dị thường nhìn Đoan Mộc Tình. Mà lúc này, Đoan Mộc Tình mặt dù vẫn biểu hiện một vẻ đoan trang thùy mị như trước, trong lòng lại oán hận cung nữ kia khiến chuyện đổ vỡ, có chút chuyện cũng làm không xong, vậy mà còn khai mình ra, sát tâm cũng vì vậy mà nổi lên.

“Ngươi đã dùng đến danh của Hoàng hậu nương nương, bổn cung không thể không chừa cho hoàng hậu một chút mặt mũi.”

Máu chảy đã gần cạn, hơn nữa, mục đích của mình cũng đạt được rồi, Mộ Dung Thất Thất rốt cuộc buông tay ra. Cung nữ mất máu quá nhiều nên lảo đảo, rơi từ trên đài cao xuống mặt đất, máu rơi từng giọt thấm đẫm đất. Lập tức hai cái công công đi lên, khiên cung nữ kia xuống.

Tựa hồ nhận thấy được sát ý của hoàng hậu, cung nữ bắt đầu giãy dụa: “Hoàng hậu nương nương tha mạng a! Nương nương, tha cho nô tỳ! Nương nương….”

“Còn không bịt miệng của nàng lại!” Cho dù Đoan Mộc Tình còn muốn ngụy trang, lúc này cũng không nhịn được “rống giận”. Rống xong, nhìn thấy ánh mắt tựa tiếu phi tiếu\* của Mộ Dung Thất Thất, trong lòng Đoan Mộc Tình “lộp bộp” một tiếng, tay không kìm được khẽ xoa bụng.(\*cười như không cười)

Hóa ra là vậy….Trong mắt Mộ Dung Thất Thất hiện lên một tia hàn ý. Lợi dụng nàng để hoài thai, giờ lại “đối phó” với ân nhân, hóa ra hoàng gia đều là một đám lang tâm cẩu phế.

Đôi con ngươi trong trẻo nhưng lạnh lùng của Mộ Dung Thất Thất quét đến bụng Đoan Mộc Tình, khiến Đoan Mộc Tình rùng mình một cái. Vì sao, nàng có cảm giác như mình là một con thú lọt vào tầm mắt của thợ săn?

“Nương nương—-” Cung nữ còn đang giãy dụa, lại bị người bịt miệng lại, tiếp tục kéo nàng xuống.

Bất quá chỉ là một cung nữ nho nhỏ, có cần thiết phải giết người diệt khẩu không? Mộ Dung Thất Thất nhìn vệt máu trên mặt đất, khẽ thở dài một cái. Oan hồn như vậy nhiều lắm, nàng đã cho nàng ta quyền lựa chọn, nhưng nàng ta không dùng đến. Dù sao, người thông minh vốn luôn rất ít…..

Đang nhìn Đoan Mộc Tình lo lắng bất an, một tiếng “nhan tàn”, đem lực chú ý của mọi người chuyển dời đến cuộc tỷ thí. Minh Nguyệt Hinh cùng Long Trạch Vũ Nhi đã hoàn thành tranh, còn Mộ Dung Thất Thất cũng dừng bút.

Vừa rồi, một màn lấy máu người làm phẩm màu của Mộ Dung Thất Thất đều lọt vào mắt của Minh Nguyệt Hinh cùng Mộ Dung Thất Thất, trong lòng cũng là một trận kinh sợ. Không nghĩ tới Mộ Dung Thất Thất thoạt nhìn ôn nhu yếu ớt như vậy, lại có thủ đoạn dọa người đến thế.

Hồi tưởng lại cảnh máu nhiễm đỏ tranh lúc nãy, Long Trạch Vũ Nhi bỗng có chút sợ, sợ mình thua, sợ Mộ Dung Thất Thất lấy đi đôi tay của nàng.

Bất quá ngẫm lại, mình là công chúa của một nước, Mộ Dung Thất Thất dù không nhìn tăng nhưng chí ít cũng phải xem mặt phật, hẳn sẽ không quyết tuyệt với mình, huống chi trong tay nàng còn có “nhược điểm” của Mộ Dung Thất Thất, nếu nàng ta làm khó mình, cũng đừng trách Long Trạch Vũ Nhi nàng trở mặt, đem hết thảy mọi chuyện công bố ra ngoài! Ba bức họa, được sáu cung nữ chia nhau cầm lên, triển lãm cho mọi người. Bên chỗ Mộ Dung Thất Thất, hai cái cung nữ nhìn thấy chùy thủ nhiễm máu bên cạnh bức tranh, sợ đến mức run rẩy toàn thân, thật cẩn thận cầm lấy bức tranh, sợ nếu sơ sẩy một chút liền có kết cục giống như cung nữ vừa rồi.

Ba bức tranh, đều là tranh vẽ một vườn hoa cúc, nhưng mà phong cách lại hoàn toàn khác nhau.

Trong bức tranh của Minh Nguyệt Hinh là một mảnh kim cúc rực rỡ sắc vàng, thập phần cao quý. Bức tranh của Long Trạch Vũ Nhi lại được dùng nhiều màu hơn, vừa đủ ngũ sắc, toát lên vẻ thanh xuân mỹ lệ. Mà bức tranh của Mộ Dung Thất Thất, là bức tranh hấp dẫn ánh mắt của nhiều người nhất.

Thứ nhất, chính bởi vì cảnh tượng vẽ tranh vừa rồi, lấy máu người làm màu vẽ, quá mức rung động. Thứ hai, bởi vì đó là bức tranh của Mộ Dung Thất Thất. Mực đen làm nền, cành đen, lá đen; máu đỏ làm hoa, nụ hoa, bướm trên hoa. Sao lại có thể có một bức tranh như vậy chứ! Cúc màu máu, tràn ngập sát khí, tiêu điều, khiến người xem kinh hồn táng đảm!

“Táp táp tây phong mãn viện tài, nhị hàn hương lãnh điệp nan lai.

Tha niên ngã nhược vi thanh đế, báo dữ đào hoa nhất xử khai.”

Minh Nguyệt Thịnh mang guốc gỗ, bưng bình rượu, cả người nồng nặc mùi rượu, bước loạng choạng đến trước bức tranh, đọc hai câu thơ được đề trên góc phải của bức tranh. “Thơ hay! Thơ hay a!”

Thanh âm của Minh Nguyệt Thịnh cực kỳ lớn, hai câu thơ theo giọng hắn vang lên, hết mực hàm súc. Đám quan to, quý nhân quanh đây không người nào không phải cao thủ viết lách, nghe hai câu thơ này, không thể không bị sự cao ngạo cùng cuồng vọng trong đó thuyết phục, đây là thơ của một phế vật viết sao? Vì sao một tiểu nữ tử, lại có tâm tình như vậy chứ?

“Ngươi thắng!” Minh Nguyệt Hinh bình tĩnh nhìn Mộ Dung Thất Thất.

Lúc trước cách xa, không nhìn kỹ, hiện tại đứng ngay trước mặt nàng, hắn hảo hảo đem trọn hình ảnh của thiếu nữ này thu vào mắt. Tuy rằng thiếu nữ này chỉ có thể xem như thanh tú, nhưng lại có một đôi mắt còn sáng hơn mặt trời, có thể khiến cho bảo thạch đẹp nhất trên đời ảm đạm thất sắc, vì sao lúc trước không ai phát hiện chứ?

“Bổn cung không phục!” Không đợi Minh Nguyệt Thịnh kịp nói thêm lời nào, Minh Nguyệt Hinh nhảy ra: “Minh Nguyệt Thịnh, ngươi có phải là người của Nam Phượng quốc không thế? Ngươi sao lại lừa gạt mọi người, giúp đỡ ngoại nhân chứ! Có phải nàng ta đã cho ngươi cái gì tốt không?!”

♪♫♪♫♪♫♪♫♪♫♪♫♪♫♪♫♪♫♪♫♪♫♪♫

Nghĩa của hai câu thơ là: Trong sân, gió tiêu điều thổi, hương hoa băng lãnh cản bướm lượn bay. Năm đó, thanh xuân tươi trẻ, báo dữ cùng hoa đào ở chung một chỗ ????……Ta bó tay với cái này….chắc có ẩn ý gì đó mà “người trần mắt thịt” như ta không thể hiểu nổi…Ak, cảm ơn mọi người đã quan tâm đến ta ha….\*thành tâm cúi đầu\*

## 45. Chương 52

Chương 52: Chặt đi đôi tay của nàng ta.

Minh Nguyệt Hinh hô thẳng tên họ của hoàng huynh, khiến cho Mộ Dung Thất Thất không khỏi nhíu nhíu mày. Xem ra Nam Phượng quốc thật sự tính đổi thái tử, cho nên vị công chúa này mới có thể không kiêng nể gì, trước mặt người Tây Kì quốc mà nói chuyện với Minh Nguyệt Thịnh như vậy.

Hình ảnh Mộ Dung Thất Thất nhíu mày được Minh Nguyệt Thịnh thu vào trong mắt, khiến cho lòng hắn dâng lên một cỗ ấm áp. Nhiều người như vậy, chỉ duy nhất Mộ Dung Thất Thất vì lời nói của Minh Nguyệt Hinh mà nhíu mày, vì hắn mà bất bình. Nhiều người như vậy, chỉ có mỗi Mộ Dung Thất Thất cho hắn sự cổ vũ chân thành, không dùng ánh mắt dị thường nhìn hắn.

Mộ Dung Thất Thất không biết, một cái nhíu mày lúc lơ đãng của mình, khiến cho vị thái tử ngoại quốc nghèo túng này tạo ra một quyết định kiên trì nhất đời hắn.

Minh Nguyệt Thịnh không nói chuyện, khiến cho Minh Nguyệt Hinh nghĩ rằng hắn cảm thấy đuối lý, cho nên nàng càng thêm đắc ý.

Minh Nguyệt Hinh ra lệnh cho hai cái cung nữ đem tác phẩm của mình triển lãm trước mặt tất cả mọi người. Nàng không tin, bức tranh của nàng kia thật sự đẹp hơn của mình. Nàng ba tuổi đã học vẽ, đến bây giờ đã là mười ba năm, đã dùng thuốc màu có thể làm cho hồ nước biến sắc, nàng làm sao có thể kém hơn so với Mộ Dung Thất Thất chứ!

“Các ngươi xem!” Không để Minh Nguyệt Hinh kịp thời đắc ý, có người chỉ lên trời, hô to.

Chỉ thấy, một mảnh mây màu sắc sặc sỡ nhẹ nhàng bay đến đây, tới gần, mọi người mới phát hiện hóa ra đó là một đàn bướm, thủ lĩnh là một con bướm đen như mực, có đốm đỏ như máu.

Đã đến mùa thu, bươm bướm rất hiếm khi xuất hiện, nhưng hiện tại xuất hiện nhiều bươm bướm như vậy, lại bay về phía bức trah bên kia, khiến tất cả mọi người thầm kinh ngạc trog lòng. Đây là chuyện gì? Đám bướm đó không phải vì bức tranh mà đến chứ?

Mọi người còn chưa kịp suy nghĩ minh bạch, đàn bướm đã bay về phía Mộ Dung Thất Thất, đàn bướm tinh tế đậu trên cây hoa cúc được họa trên giấy kia, đôi cánh nho nhỏ vỗ vỗ, lập tức xuất hiện “Kỳ tích”!

Nguyên bản trên bức tranh mà Mộ Dung Thất Thất vẽ chỉ có màu mực đen cùng màu máu, lúc này, bởi vì đám bướm bay đến, những đóa hoa cúc kia được che lại bởi những cánh bướm đầy màu sắc.

Mỗi chú bướm mang một sắc thái riêng, đậu trên các đoá hoa khác nhau, cánh vỗ vỗ, lập tức biến bức tranh thành một tác phẩm sống, vẽ cúc mùa thu rực rỡ sắc màu. Mà con bướm lớn nhất có màu đen đỏ kia, đậu trên một đóa cúc lớn nhất, đôi cánh không ngừng động, dưới ánh mặt trời toả ra các sắc thái khác nhau.

“Thật đẹp!” Một tiếng “Thật đẹp” kia của Bạch Ức Nguyệt cũng là tiếng lòng của mọi người. Cho dù từng ngắm bao nhiêu bức tranh, cũng không có bức tranh nào có thể sánh bằng bức tranh “sống” này.

“Kỳ tích a!” Một lão thần kêu lên, liền quỳ xuống, miệng hô “Trời giáng điềm lành, giúp Tây Kì ta!”

Có người dẫn đầu, lập tức một đám người quỳ xuống, đồng thanh một tiếng “Vạn tuế”, cái vỗ mông ngựa này làm cho Long Trạch Vũ mặt cười giống như một đóa hoa cúc nở rộ, xem bức tranh giống như chính mình. Lúc này, Long Trạch Vũ nhìn Mộ Dung Thất Thất cũng thực thuận mắt , hoàn toàn quên mất chuyện cá cược, nhất thời xúc động, lập tức mở miệng hô:“Trẫm tuyên bố, Mộ Dung Thất Thất thắng!”

Một câu này, như lời tử hình đối với Minh Nguyệt Hinh cùng Long Trạch Vũ Nhi, sắc mặt hai người lập tức trở nên xanh mét, đặc biệt là Long Trạch Vũ Nhi, lão cha mình mở miệng nói như vậy, không phải thật sự muốn chặt một đôi tay của nàng đưa cho Mộ Dung Thất Thất đấy chứ?

“Bản cung không phục!” Minh Nguyệt Hinh hét lên, cầm lấy chủy thủ đặt trên bàn của Mộ Dung Thất Thất chém bức họa thành hai nửa.

“Cẩn thận!” Thấy Minh Nguyệt Hinh sẽ ra tay với Mộ Dung Thất Thất, Minh Nguyệt Thịnh quát to một tiếng, muốn bay tới bên người Mộ Dung Thất Thất, lại bị người khác giành trước. Chuỷ thủ trong tay Minh Nguyệt Hinh chưa kịp lướt qua quần áo Mộ Dung Thất Thất, Phượng Thương đã một cước đem nàng ta đá bay.

“Phanh!”

Một tiếng vang thật lớn, thân mình Minh Nguyệt Hinh giống như diều bị đứt dây, nện mạnh lên trên bàn, lập tức phun ra một ngụm máu. Nhìn cánh tay trống trơn, Minh Nguyệt Thịnh lộ ra một nụ cười khổ, hắn như thế nào đã quên, Mộ Dung Thất Thất đã là của Phượng Thương.

Nhìn Phượng Thương ôm trọn Mộ Dung Thất Thất trong lòng, dù nàng gần trong gang tấc, nhưng tay hắn không có cách nào vươn tới, làm cho Minh Nguyệt Thịnh bỗng cảm thấy hận. Hận chính mình không quyền, không thế, không năng lực, hận chính mình không thể bảo hộ được nàng, ngược lại phải trơ mắt ra nhìn nàng cùng người khác bước đi –

Tuy biết rằng Mộ Dung Thất Thất không có việc gì, nhưng trong tâm Phượng Thương vẫn không nhịn được kiếm tra khắp người nàng một lần.“Khanh khanh, nàng có việc gì không?”

“Ta tốt lắm!” Mộ Dung Thất Thất nhìn con bướm bị Minh Nguyệt Hinh chém đứt nằm trên đất, trong lòng khó chịu. Nàng giãy ra khỏi lồng ngực của Phượng Thương, đi đến trước bức tranh đã hỏng, đem thân mình và đôi cánh của con bướm bị chặt đứt nhẹ nhàng nhặt lên, đặt trong khăn tay, cẩn thận gói lại.

“Vất vả cho các ngươi! Ta sẽ vì các ngươi báo thù !” Mộ Dung Thất Thất vẫy vẫy tay với đám bướm đang bay lượn trên trời, đám bướm này như tựa hồ nghe hiểu lời nói của Mộ Dung Thất Thất, bay quanh người nàng một vòng, rồi vỗ cánh ly khai.

Làm xong hết thảy, Mộ Dung Thất Thất chậm rãi đi tới trước mặt Minh Nguyệt Hinh. Thấy vậy, Minh Nguyệt Hinh kinh hãi không thôi.

“Ngươi…… Ngươi muốn làm, làm cái gì!”

“Đây là vật của ta!” Mộ Dung Thất Thất đi tới nhặt chủy thủ lên, thật cẩn thận lau chùi vết máu trên đó.

“Ngươi, ngươi đừng có lại đây! Hoàng, hoàng huynh, cứu ta!” Thấy Mộ Dung Thất Thất mỗi lúc một gần, Minh Nguyệt Hinh cố chịu đau, hướng Minh Nguyệt Thịnh cầu cứu,“Thái tử ca ca, cứu, cứu ta!”

“Trễ rồi!” Lúc này mới nhận ra Minh Nguyệt Thịnh là thái tử, là ca ca, hướng hắn xin giúp đỡ? Mộ Dung Thất Thất mỉm cười, lộ ra hàm răng trắng noãn như ngọc, nàng bước từng bước tới gần Minh Nguyệt Hinh, chủy thủ trong tay cũng chậm chậm đưa lên.

Đối phương rõ ràng là tiểu bạch thỏ vô tội, lại khiến cho đáy lòng Minh Nguyệt Hinh cảm thấy sợ hãi.

“Đừng! Đừng! Thái tử ca ca cứu ta!” Minh Nguyệt Hinh ngồi dậy muốn chạy trốn khỏi nơi này. Nàng hiện tại đã biết sợ, nàng biết rằng Mộ Dung Thất Thất không thể trêu vào ! Nhưng mà, đã quá trễ –

“Khanh khanh –”

Đúng lúc chủy thủ trong tay Mộ Dung Thất Thất muốn hạ xuống, Phượng Thương đi tới phía sau nàng, cầm lấy chủy thủ trong tay nàng, đem Mộ Dung Thất Thất ôm vào trong lòng. Nhìn thấy Phượng Thương cứu mình, tâm của Minh Nguyệt Hinh cảm kích, ôm lấy chân hắn, ngẩng đầu lên, vẻ mặt háo sắc nhìn Phượng Thương,“Vương gia……”

Minh Nguyệt Hinh nghĩ rằng Phượng Thương động tâm với mình, luyến tiếc hai tay của nàng, cho nên, mới ra tay tương trợ. Không nghĩ tới lời nói kế tiếp của Phượng Thương, lại khiến nàng cảm thấy như sấm sét giữa trời quang.

“Khanh khanh, chuyện như vậy vẫn là để ta làm, không lại làm ô uế tay của khanh khanh –”

Không chờ Minh Nguyệt Hinh phục hồi lại tinh thần, hai cổ tay như ngọc đã bị chủy thủ trong tay Phượng Thương một nhát chặt đứt,“A –” Chỉ nghe một tiếng hét, Minh Nguyệt Hinh dù thoát khỏi ranh giới sống chết, nhưng hai bàn tay lại bay về trên không trung, rơi về phía đám người.

“A –” Những người xem náo nhiệt vừa thấy đôi tay máu chảy đầm đìa bay tới hướng mình, vội vàng trốn tránh, cuối cùng hai tay rơi trên mặt đất, đính đầy cát bụi, nguyên bản bàn tay trơn bóng bởi vì huyết cùng bùn đất hỗn hợp cùng một chỗ, trở nên xấu xí không nói nổi.

“Ai, đáng tiếc ……”

Mọi người chưa kịp hồi hồn, Mộ Dung Thất Thất lại nói một tiếng đáng tiếc.

Khi hai tay Minh Nguyệt Hinh bị chặt đứt, Phượng Thương đã mang theo nàng bay khỏi đài cao, tránh khỏi việc máu của Minh Nguyệt Hinh làm vấy bẩn quần áo của hai người. Mà lúc này, một tiếng “Đáng tiếc” của Mộ Dung Thất Thất, làm cho Minh Nguyệt Thịnh không nhịn được quay lại nhìn nàng. Chẳng lẽ, lúc này nàng mới nghĩ đến sau lưng Minh Nguyệt Hinh là Nam Phượng quốc, cho nên hối hận ?

“Rõ ràng ngụ ở trên người đẹp như vậy, vì sao khi rơi xuống dưới lại xấu xí đến thế? Thật sự là đáng tiếc !”

Đợi đến lúc hiểu rõ ý nghĩ của Mộ Dung Thất Thất, Minh Nguyệt Thịnh cảm thấy như bị sét đánh — nguyên lai nàng tiếc là tiếc chuyện này! A, nữ tử này quả nhiên không giống người thường, khiến cho người ta không thể không yêu.

Chương 53: “Con bài chưa lật” của Long Trạch Vũ Nhi.

Trước vẽ tranh, sau chặt tay, từ đầu tới cuối bất quá cũng chỉ qua một canh giờ, lại xảy ra đột biến lớn như vậy, khiến cho đám người ở ngự hoa viên kinh hồn táng đảm, ánh mắt nhìn Mộ Dung Thất Thất cũng hoàn toàn đổi thay.

“Người đâu, mau đưa Hinh công chúa đi trị liệu!” Long Trạch Vũ là người mau hồi phục tinh thần nhất.

Nam Phượng công chúa bị chặt đôi tay trước mặt người khác, hơn nữa nhanh đến mức không kịp ngăn trở, điều này khiến sắc mặt của Long Trạch Vũ trở nên vô cùng khó coi. Vừa rồi hắn còn vui sướng đắm chìm trong chuyện “trời ban điềm lành”, hiện tại không nhịn được đau đầu về chuyện của Minh Nguyệt Hinh, nếu Nam Phượng quốc muốn truy cứu trách nhiệm, hắn phải nói như thế nào?

Một bên là chuyện kết thân với Nam Phượng quốc, một bên là Phượng Thương kiêu ngạo cuồng vọng với Bắc Chu sau lưng hắn ta như hổ đói rình mồi. Hiện tại, việc làm sao để vẹn toàn cả đôi bên là vấn đề khiến Long Trạch Vũ lo lắng nhất. Không cần để ý đến Nam Phượng quốc, Tây Kỳ vẫn đủ sức đấu với họ, nhưng mà nếu không xử lý tốt chuyện này, đắc tội cả hai bên, đến lúc đó bên tấn công bên xâm lược, vậy là hắn xong đời.

Long Trạch Vũ lo lắng giang sơn xã tắc của hắn, Long Trạch Vũ Nhi lại nghĩ đến chuyện làm cách nào để bảo trụ tay nàng.

Thủ đoạn của Phượng Thương đã được nàng xem tận mắt, sợ tận lòng, mặc dù vậy, Long Trạch Vũ Nhi vẫn một mực chắc chắn rằng sở dĩ Phượng Thương làm vậy, bởi do Mộ Dung Thất Thất xúi giục, cho nên chỉ cần nàng công kích Mộ Dung Thất Thất, để Phượng Thương biết được “diện mạo chân thực” của Mộ Dung Thất Thất, vậy nàng liền được cứu!

Không có Minh Nguyệt Hinh cạnh tranh với mình, lại có thể khiến cho Mộ Dung Thất Thất thân bại danh liệt, vậy vị trí Nam Lân Vương phi kia chẳng phải sẽ là của Long Trạch Vũ Nhi nàng sao!

Nghĩ vậy, Long Trạch Vũ Nhi nắm chặt tay, hít một hơi thật sâu, cố gắng hết mức để bình tĩnh lại, không nghĩ đến đôi tay chảy máu đầm đìa của Minh Nguyệt Hinh nữa. “Nam Lân Vương, bổn cung muốn nói một chuyện!”

Phượng Thương thật cẩn thận kiểm tra Mộ Dung Thất Thất, xem thử nàng có bị trầy xước chút xíu nào không, đối với lời nói của Long Trạch Vũ Nhi, hắn trực tiếp vứt ra sau đầu.

Đối phương hờ hững với mình, khiến sắc mặt của Long Trạch Vũ Nhi trở nên thực thối, trong lòng lại càng thêm oán hận Mộ Dung Thất Thất, tiếng nói cũng cất cao đến cực hạn: “Nam Lân Vương, ngươi đang bị Mộ Dung Thất Thất lừa dối! Nàng ta chẳng những là một phế vật, mà còn là một tên trộm, ăn cắp thành tánh! Ngay cả dạ minh châu của tỷ tỷ mình mà nàng ta cũng trộm lấy! Đây là chuyện mà mọi người đều biết, ngươi đừng có tin nàng!”

Lời nói của Long Trạch Vũ Nhi khiến Phượng Thương ngẩng đầu. Thấy hắn nhìn về phía mình, tim của Long Trạch Vũ Nhi đập loạn xạ, càng lúc càng kích động. Nàng nhất định phải vạch trần Mộ Dung Thất Thất, để Phượng Thương thấy được bộ mặt thật của nàng ta! Đúng, nàng phải giải thoát hắn, không thể để tiện nhân Mộ Dung Thất Thất này mê hoặc hắn!

“Bổn cung nói thật! Ngươi vừa tới Tây Lương, nên không biết những điều này. Chỉ cần ngươi ra ngoài đường, tùy tiện hỏi bất kỳ kẻ nào, cho dù là dân chúng tầm thường cũng biết những lời gièm pha về nàng. Đúng rồi, nàng còn có gian tình với Liên công tử, bọn họ đến đứa nhỏ cũng đã có! Ngươi phải tin tưởng bổn cung, những lời bổn cung nói là thật, bổn cung còn có người làm chứng!”

Lúc này, Long Trạch Vũ thật sự có ý nghĩ muốn tự sát.

Vì sao hiện tại, khi hắn đang nghĩ đến sứt đầu mẻ trán, tìm cách dẹp yên chuyện hôm nay, tìm cách bảo vệ Long Trạch Vũ Nhi nàng, nữ nhân này lại như bị động kinh, nói ra những lời như vậy?

Chẳng lẽ đầu nàng làm bằng đất\* sao? Nếu để Phượng Thương biết quá khứ “đặc sắc” của Mộ Dung Thất Thất, hắn sẽ tìm Tây Kỳ quốc truy cứu trách nhiệm đầu tiên a! (\*gốc là c\*t….bà tác giả thực thô tục….cơ mà ta thích)

“Vũ nhi, câm mồm, không được nói bậy!” Long Trạch Vũ hận không thể sai người bịt miệng Long Trạch Vũ Nhi lại. “Phụ hoàng, vì sao lại không cho ta nói? Hôm nay ta muốn đem tất cả mọi chuyện nói rõ một lần!” Long Trạch Vũ Nhi hoàn toàn không nhìn đến hành động “dụng tâm lương khổ\*” của Long Trạch Vũ , đem những chuyện nghe ngóng được trên phố thêm mắm thêm muối rồi nói ra. (\*dụng tâm một cách cực khổ)

Xung quanh, một mảnh tĩnh mịch. Long Trạch Vũ Nhi hoàn toàn không ý thức được những lời mình nói đem đến không ít phẫn nộ.

Lý Vân Khanh siết chặt nắm tay, Thượng Quan Vô Kỵ nghiến răng ken két, Long Trạch Cảnh Thiên cố gắng ức chế sự tức giận của mình, nếu không phải bởi thân phận đặc thù của hắn, Long Trạch Cảnh Thiên sẽ trực tiếp xông lên xuất một cước đá nàng bay xa!

Về phần Minh Nguyệt Thịnh, trong đôi mắt phong lưu của hắn hiện lên tia lạnh lùng vô tình. Nói vậy, phỉ báng thế, đặt lên trên người Mộ Dung Thất Thất, khiến cho hắn sao có thể nhẫn nại: “Công chúa nói nhiều như vậy, không phải là ghen tỵ với Chiêu Dương công chúa chứ? Công chúa cứ nói suông như thế, không bằng hãy xuất ra bằng chứng, thế mới khiến chúng ta tâm phục khẩu phục?”

Mộ Dung Thất Thất trăm triệu lần không nghĩ tới người đầu tiên mở miệng bảo vệ mình là Minh Nguyệt Thịnh, thế nên nhịn không được nhìn chằm chằm Minh Nguyệt Thịnh, không nghĩ tới hành động nho nhỏ này lại khiến người bên cạnh ăn dấm chua.

“Khanh khanh, ta còn bên người nàng, nàng đã nghĩ muốn hái hoa ngắt cỏ sao?”

Lời của Phượng Thương đúng thật tức chết người không đền mạng, bên kia, Long Trạch Vũ Nhi đang khua môi múa mép, bên này, hắn lại bày ra một bộ dáng “đố phu”, cộng thêm khuôn mặt tuấn mỹ kia, hại Mộ Dung Thất Thất suýt chút nữa thì mất hồn.

Nhìn thấy đáy mắt Mộ Dung Thất Thất chợt lóe lên “kinh diễm”, Phượng Thương rốt cuộc nở nụ cười: “Ta đẹp trai hơn hắn, khanh khanh!”

Hành động của Phượng Thương, hoàn toàn kích thích Long Trạch Vũ Nhi, nàng vọt đến bên người Mộ Dung Tâm Liên, kéo lấy nàng ta: “Trắc phi của Tĩnh vương chính là nhân chứng! Lúc trước nàng tận mắt chứng kiến Mộ Dung Thất Thất trộm lấy dạ minh châu của Hoàng quý phi, nàng chính là nhân chứng!”

Bình thường hay cùng Long Trạch Vũ Nhi “nhàn thoại” về những chuyện này, lúc này lại bị nàng ta lôi ra, Mộ Dung Tâm Liên xấu hổ đứng y một chỗ, nhận trọn những ánh mắt đầy sát khí của mọi người.

“Hoàng tẩu, ngươi nói đi! Ngươi mau nói bổn cung nói rất đúng, cùng bổn cung vạch trần nàng ta !” Thấy Mộ Dung Tâm Liên không lên tiếng, Long Trạch Vũ Nhi nóng nảy: “Hoàng tẩu—”

“Ái phi, ngươi thật sự tận-mắt-chứng-kiến?!” Mộ Dung Tâm Liên thế nhưng dám “kết bè kết cánh” với Long Trạch Vũ Nhi, khiến cho Long Trạch Vũ Thiên phi thường tức giận. Tiện nhân này thực sự rất không an phận, xem ra hắn phải hảo hảo nhắc nhở nàng ta, để nàng ta biết rõ vị trí của mình!

Tuy rằng Long Trạch Cảnh Thiên mở miệng đã gọi một tiếng “ái phi”, nhưng mà Mộ Dung Tâm Liên lại có thể thấy được tia chán ghét cùng lãnh ý trong mắt hắn, khiến nàng rùng mình một cái. Chẳng lẽ hắn hiểu lầm mình đã thân cận với Long Trạch Vũ Nhi? Nghĩ rằng nàng là người của hoàng hậu? Không, nàng không phải! Không thể để cho Long Trạch Cảnh Thiên hiểu lầm mình được!

Nghĩ vậy, Mộ Dung Tâm Liên định vội vàng phủ nhận, nói rằng mình không nhìn thấy, nhưng nếu thế thì nàng lại đắc tội với Bình Dương công chúa, thế là đành đem tất cả mọi chuyện đổ lên trên người Phỉ Thúy đã mất: “Là Phỉ Thúy- tỳ nữ của ta, tận mắt nhìn thấy!”

“Vậy Phỉ Thúy đâu? Bảo nàng ta đứng ra làm chứng a!” Long Trạch Vũ Nhi không hề muốn buông tha “cơ hội”.

“Nàng…” Mộ Dung Tâm Liên liếc nhìn Mộ Dung Thất Thất một cái, bày ra bộ dáng không yên lòng:”Nàng, nàng đã bị Chiêu Dương công chúa giết người diệt khẩu.”

Từng gặp qua những kẻ không biết xấu hổ, nhưng chưa từng thấy kẻ nào mặt dày đến vậy! Mộ Dung Thất Thất đối với Mộ Dung Tâm Liên thực sự bội phục sát đất.

“Ha ha, các ngươi nghe chứ! Nàng tạo ra bê bối, nhưng để che lấp, thế mà giết người!” Long Trạch Vũ Nhi vui vẻ, chuyện này tốt lắm, Mộ Dung Thất Thất chẳng những sẽ bị Phượng Thương ghét bỏ, hôn ước bị xóa bỏ, còn có thể bị lôi ra quan tòa.

“Hoàng huynh, còn ngươi nữa! Ngày đó ngươi ở Đoan Mộc phủ, đã nhìn thấy gì! Có phải đã thấy nàng cùng Liên công tử làm chuyện hèn hạ bẩn thỉu? Cho nên mới nóng giận viết ||Thư từ hôn|| ? Nam Lân Vương, ngươi thấy không, nữ nhân ngươi muốn kết hôn cùng, chẳng những tâm địa rắn rết, mà còn có gian tình với nam nhân khác, nàng là người đàn bà dâm đãng đã bị hoàng huynh ta vứt bỏ! Người đàn bà dâm đãng a!”

“Đủ rồi!” Một tiếng rống gầm giận dữ, khiến lỗ tai của Long Trạch Vũ Nhi trở nên đau nhức.

## 46. Chương 53

Chương 54: Thủ cung sa.

“Hoàng huynh, ngươi nạt ta?” Long Trạch Vũ Nhi khó tin nhìn Long Trạch Cảnh Thiên. Tuy rằng hai người không sinh cùng một mẹ, những đối với vị muội muội này, Long Trạch Vũ Thiên vẫn rất mực sủng nịnh, chưa từng nghiêm khắc như vậy. Lúc này, nhìn đến một Long Trạch Cảnh Thiên xa lạ, Long Trạch Vũ Nhi hoàn toàn không tiếp thụ được.

“Thực xin lỗi, hoàng muội của bổn vương nói mà không nghĩ, thỉnh Nam Lân vương cùng Chiêu Dương công chúa thứ tội!”

Long Trạch Cảnh Thiên xoay người hướng Phượng Thương cùng Mộ Dung Thất Thất nhận lỗi, hắn thầm hy vọng trong lòng rằng những lời “hỗn trướng” vừa nãy của Long Trạch Vũ Nhi không bị Phượng Thương nghe thấy. Nếu hắn tin những lời điên khùng của Long Trạch Vũ Nhi, không thừa nhận hôn ước này, vậy thanh danh của Mộ Dung Thất Thất chỉ sợ sẽ mất sạch không còn một chút, nàng còn sống ngày nào, ngày đó còn bị người cười chê!

Hiện tại, nội tâm Long Trạch Cảnh Thiên vô cùng hối hận. Nếu hắn không từ hôn, Mộ Dung Thất Thất ắt sẽ không phải gả sang đó, bức thư từ hôn kia cũng không mang đến cho nàng phiền toái như hôm nay. Nghĩ vậy, ánh mắt Long Trạch Cảnh Thiên nhìn Mộ Dung Thất Thất lại càng thêm áy náy.

“A—”Phượng Thương khẽ cười một tiếng, khóe miệng lộ ra một nụ cười tà mị: “Nếu công chúa khăng khăng bảo có, bổn vương cũng thấy nên hảo hảo điều tra một phen , miễn cho sau này lại có kẻ dám nói xấu Vương phi của bổn vương, vậy mượn cơ hội hôm nay đi, đem mọi chuyện làm cho rõ ràng!”

Có lời nói của Phượng Thương, Long Trạch Vũ Nhi như được chắp thêm động lực. Suy cho cùng, nam nhân nào mà không để ý đến chuyện này chứ? Trước khi kết hôn đã thất tiết, đây là một chuyện thực quá mức tai tiếng a! Không ai ngu ngốc lại đi làm kẻ thứ hai\*! Long Trạch Vũ Nhi bắt đầu bội phục sự thông minh của mình.(\*câu gốc là “Không ai ngu ngốc mà xài hàng đã qua tay kẻ khác”….)

“Phỉ Thúy đã chết, mang theo bằng chứng đi, chuyện này coi như xong. Nhưng mà việc Mộ Dung Thất Thất có phải là một người đàn bà dâm đãng hay không, chỉ cần kiểm tra thủ cung sa của nàng thì biết.”

Tra thủ cung sa? Biện pháp không tồi! Mộ Dung Thất Thất lạnh lùng cười, đứng một bên xem Long Trạch Vũ Nhi độc diễn lâu như vậy, có lẽ đương sự như nàng cũng nên ra mặt rồi.

“Mộ Dung Thất Thất, ngươi cười cái gì?” Nhìn thấy nụ cười trên mặt Mộ Dung Thất Thất, Long Trạch Vũ Nhi thoáng sững sờ, sau đó lại trào phúng nói:”Bây giờ mà vẫn còn mặt mũi để cười à? Đợi lát nữa ngươi có muốn khóc cũng khóc không được!”

Thấy Long Trạch Vũ Nhi như vậy, Phượng Thương nắm lấy bàn tay có chút lạnh lẽo của Mộ Dung Thất Thất, thanh âm băng lãnh:”Long Trạch Vũ Nhi, ngươi đừng có mà khinh người quá đáng!”

Đứng bên người Phượng Thương, Mộ Dung Thất Thất có thể cảm nhận rõ ràng hàn ý toát ra từ người nam nhân này. Nếu không phải vừa rồi hắn còn dịu dàng nói chuyện với nàng, Mộ Dung Thất Thất còn tưởng rằng bên cạnh đã đổi người.

“Ta tin nàng.” Phượng Thương khẽ nắm đôi tay nhỏ bé mềm mại của Mộ Dung Thất Thất: “Mặc kệ nàng như thế nào, nàng luôn là Vương phi mà bổn vương nhận định!”

Hàm ý trong lời nói của Phượng Thương hoàn toàn rõ ràng, mặc kệ Mộ Dung Thất Thất lựa chọn thế nào, hắn vẫn sẽ bảo vệ nàng, hơn nữa, hắn cũng không cần Mộ Dung Thất Thất dùng phương thức ấy để chứng minh sự trong sạch của mình, bởi lẽ, hắn tin tưởng nàng.

Sự bảo vệ của Phượng Thương khiến cho Mộ Dung Thất Thất rất là cảm động.

Nghiệm chứng thủ cung sa, đối với nữ nhân, là một chuyện thực nhục nhã. Nhưng mà đã bị kẻ khác vũ nhục danh tiết trước bàn dân thiên hạ, nếu không chứng thật, vậy thì tội danh này thật sự sẽ đổ lên đầu nàng, thanh danh cả đời coi như mất hết, kiếp này cũng chẳng thể ngẩng cao đầu được nữa.

Nơi này dù sao cũng không phải là thế kỷ hai mươi mốt, nơi này là một xã hội cổ hủ. Nàng nếu đã tới đây, vậy phải vâng theo quy tắc của thế giới này, không thể để người khác tùy ý phỉ báng!

“Vương gia, ta không sao. Nếu Bình Dương công chúa nghi ngờ sự trong sạch của bổn cung, bổn cung nguyện ý nghiệm chứng. Bất quá, nếu bổn cung băng thanh ngọc khiết, hết thảy mọi lời đều do Bình Dương công chúa ác ý phỉ báng, chửi bới, vậy tội danh ấy ngươi có gánh nổi không?”

“Nếu bổn cung nói dối, bổn cung nguyện ý nhận mọi xử phạt.” Long Trạch Vũ Nhi không sợ, những điều này đều do Mộ Dung Tâm Liên nói, nàng ta ắt hẳn không dám dối gạt mình.

“Tốt! Nếu như chỉ là lời phỉ báng, bổn cung muốn lấy đầu của công chúa, trả lại ngươi tất cả những nhục nhã mà hôm nay ta đã gánh chịu!”

Mộ Dung Thất Thất nói chắc như đinh đóng cột, Long Trạch Vũ Nhi nghe vậy, hoảng hốt một trận. Lại nghĩ đến những lời đồn đãi, còn có lời của Mộ Dung Tâm Liên, Long Trạch Vũ Nhi nắm chắc mười phần. Vả lại, nàng là công chúa của Tây Kỳ quốc, Mộ Dung Thất Thất bất quá chỉ là một thần nữ, muốn đầu của nàng, chẳng lẽ định phạm thượng sao?

“Không thành vẫn đề! Bất quá nếu ngươi không còn vẹn nguyên, bổn cung cũng muốn ngươi chết!” Sự tình quá mức đột nhiên, xảy ra nhanh chóng khiến cho Đoan Mộc Tình căn bản không kịp cản con gái mình. Ngày ấy, nàng cũng ở đó, căn bản không hề có cái Liên công tử gì đó, đừng nói đến chuyện gian díu, những đều này đều do người khác đồn thổi, không nghĩ đến nữ nhi ngu ngốc của mình lại tin là thực!

Đã hạ khế ước, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ?! Hay là bảo ma ma nghiệm thân giở trò? Biểu tình lo lắng của Đoan Mộc Tình lọt vào mắt Mộ Dung Tuyết Liên, chỉ động não chút ít, liền biết được nguyên do. Một cơ hội đả kích hoàng hậu tốt như vậy, Mộ Dung Tuyết Liên sao có thể bỏ qua được!

“Hoàng thượng, Chiêu Dương công chúa là Nam Lân Vương phi tương lai, thân mình tôn quý, sao có thể đám nô tài chạm vào? Hơn nữa nữ tử da mặt mỏng, nếu để nàng nghiệm thân trước công chúng, sau này nàng còn có mặt mũi nào để gặp người a?” Mộ Dung Tuyết Liên vờ mỏi mệt, nghiêng nghiêng thân mình, rúc vào lồng ngực Long Trạch Vũ.

Lời nói của Mộ Dung Tuyết Liên hoàn toàn điểm trúng tim Long Trạch Vũ, Long Trạch Vũ Nhi đúng là đồ óc heo, mặc kệ Mộ Dung Thất Thất có hoàn bích hay không, kết quả vẫn là Phượng Thương ắt nổi giận, kẻ chịu thiệt vẫn là Tây Kỳ quốc! Long Trạch Vũ hận không thể đem nữ nhi này bóp chết ngay tức khắc!

“Ái phi, ngươi nghĩ bây giờ nên làm gì đây?” Nhuyễn ngọc ôn hương trong ngực khiến tâm tình Long Trạch Vũ khá hơn một chút, vẫn là tiểu nữ nhân trong ngực ngày là tốt nhất, phi thường hiểu ý hắn.

“Hay là, tìm vài vị tiểu thư bằng tuổi với nàng, tất cả đều ngang tuổi, ắt sẽ không xấu hổ.” Đề nghị của Mộ Dung Tuyết Liên suýt chút nữa thì vỗ tay bảo hay, nhưng vẫn hỏi ý kiến của Mộ Dung Thất Thất. Mộ Dung Thất Thất không hề phản đối, vô luận thế nào, nỗi nhục hôm nay, nàng nhất định hoàn trả!

Những tiểu thư con nhà thế gia đồng tuổi, chỉ có hai vị- Bạch Ức Nguyệt cùng Đoan Mộc Y Y. Hai người bị điểm danh, bước về phía trước, cung nhân theo sau đó kéo hai thước vải trắng, chắn bốn phía xung quanh để ba người vào trong.

Đoan Mộc Y Y lần đầu gặp chuyện như vậy, có chút khẩn trương. Dù sao Hoàng hậu là bác nàng, Long Trạch Vũ Nhi là Đường tỷ của nàng, quan hệ coi như thân thiết.

Nhìn thấy Đoan Mộc Y Y cẩn trọng, Mộ Dung Thất Thất ngược lại rất ung dung thoải mái, lập tức trút đi áo khoác, lộ ra cánh tay trắng như tuyết. Một cái thủ cung sa đỏ như máu, to cỡ hạt đậu, yên lặng nằm trên phiến tuyết trắng kia, chân tướng lập tức được phơi bày.

“Công chúa đã chịu ủy khuất!” Bạch Ức Nguyệt nhìn thấy thủ cung sa, hướng Mộ Dung Thất Thất gật đầu, tự mình hầu nàng mặc áo khoác vào.

“Hi vọng hai vị sẽ trả lại trong sạch cho bổn cung!” Mặc quần áo tử tế vào, Mộ Dung Thất Thất liền rời khỏi đó.

Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Đoan Mộc Y Y thầm do dự trong lòng, nếu nói ra chân tướng, Mộ Dung Thất Thất thật sự giết Long Trạch Vũ Nhi thì sao bây giờ? Đến lúc đó hoàng hậu cô cô truy cứu trách nhiệm, nhất định sẽ tìm nàng tính sổ!

Nhưng mà, bảo nàng bôi nhọ Mộ Dung Thất Thất, không nói đến bên cạnh còn có Bạch Ức Nguyệt là nhân chứng, riêng lương tâm của mình cũng không cho mình làm vậy. Sự trong sạch quan trọng đến cỡ nào đối với nữ tử, Đoan Mộc Y Y phi thường rõ ràng.

Khi Đoan Mộc Y Y do dự, Bạch Ức Nguyệt buông một câu, khiến nàng thẳng thắng ra quyết định.

## 47. Chương 54

Chương 54: Thủ cung sa.

“Hoàng huynh, ngươi nạt ta?” Long Trạch Vũ Nhi khó tin nhìn Long Trạch Cảnh Thiên. Tuy rằng hai người không sinh cùng một mẹ, những đối với vị muội muội này, Long Trạch Vũ Thiên vẫn rất mực sủng nịnh, chưa từng nghiêm khắc như vậy. Lúc này, nhìn đến một Long Trạch Cảnh Thiên xa lạ, Long Trạch Vũ Nhi hoàn toàn không tiếp thụ được.

“Thực xin lỗi, hoàng muội của bổn vương nói mà không nghĩ, thỉnh Nam Lân vương cùng Chiêu Dương công chúa thứ tội!”

Long Trạch Cảnh Thiên xoay người hướng Phượng Thương cùng Mộ Dung Thất Thất nhận lỗi, hắn thầm hy vọng trong lòng rằng những lời “hỗn trướng” vừa nãy của Long Trạch Vũ Nhi không bị Phượng Thương nghe thấy. Nếu hắn tin những lời điên khùng của Long Trạch Vũ Nhi, không thừa nhận hôn ước này, vậy thanh danh của Mộ Dung Thất Thất chỉ sợ sẽ mất sạch không còn một chút, nàng còn sống ngày nào, ngày đó còn bị người cười chê!

Hiện tại, nội tâm Long Trạch Cảnh Thiên vô cùng hối hận. Nếu hắn không từ hôn, Mộ Dung Thất Thất ắt sẽ không phải gả sang đó, bức thư từ hôn kia cũng không mang đến cho nàng phiền toái như hôm nay. Nghĩ vậy, ánh mắt Long Trạch Cảnh Thiên nhìn Mộ Dung Thất Thất lại càng thêm áy náy.

“A—”Phượng Thương khẽ cười một tiếng, khóe miệng lộ ra một nụ cười tà mị: “Nếu công chúa khăng khăng bảo có, bổn vương cũng thấy nên hảo hảo điều tra một phen , miễn cho sau này lại có kẻ dám nói xấu Vương phi của bổn vương, vậy mượn cơ hội hôm nay đi, đem mọi chuyện làm cho rõ ràng!”

Có lời nói của Phượng Thương, Long Trạch Vũ Nhi như được chắp thêm động lực. Suy cho cùng, nam nhân nào mà không để ý đến chuyện này chứ? Trước khi kết hôn đã thất tiết, đây là một chuyện thực quá mức tai tiếng a! Không ai ngu ngốc lại đi làm kẻ thứ hai\*! Long Trạch Vũ Nhi bắt đầu bội phục sự thông minh của mình.(\*câu gốc là “Không ai ngu ngốc mà xài hàng đã qua tay kẻ khác”….)

“Phỉ Thúy đã chết, mang theo bằng chứng đi, chuyện này coi như xong. Nhưng mà việc Mộ Dung Thất Thất có phải là một người đàn bà dâm đãng hay không, chỉ cần kiểm tra thủ cung sa của nàng thì biết.”

Tra thủ cung sa? Biện pháp không tồi! Mộ Dung Thất Thất lạnh lùng cười, đứng một bên xem Long Trạch Vũ Nhi độc diễn lâu như vậy, có lẽ đương sự như nàng cũng nên ra mặt rồi.

“Mộ Dung Thất Thất, ngươi cười cái gì?” Nhìn thấy nụ cười trên mặt Mộ Dung Thất Thất, Long Trạch Vũ Nhi thoáng sững sờ, sau đó lại trào phúng nói:”Bây giờ mà vẫn còn mặt mũi để cười à? Đợi lát nữa ngươi có muốn khóc cũng khóc không được!”

Thấy Long Trạch Vũ Nhi như vậy, Phượng Thương nắm lấy bàn tay có chút lạnh lẽo của Mộ Dung Thất Thất, thanh âm băng lãnh:”Long Trạch Vũ Nhi, ngươi đừng có mà khinh người quá đáng!”

Đứng bên người Phượng Thương, Mộ Dung Thất Thất có thể cảm nhận rõ ràng hàn ý toát ra từ người nam nhân này. Nếu không phải vừa rồi hắn còn dịu dàng nói chuyện với nàng, Mộ Dung Thất Thất còn tưởng rằng bên cạnh đã đổi người.

“Ta tin nàng.” Phượng Thương khẽ nắm đôi tay nhỏ bé mềm mại của Mộ Dung Thất Thất: “Mặc kệ nàng như thế nào, nàng luôn là Vương phi mà bổn vương nhận định!”

Hàm ý trong lời nói của Phượng Thương hoàn toàn rõ ràng, mặc kệ Mộ Dung Thất Thất lựa chọn thế nào, hắn vẫn sẽ bảo vệ nàng, hơn nữa, hắn cũng không cần Mộ Dung Thất Thất dùng phương thức ấy để chứng minh sự trong sạch của mình, bởi lẽ, hắn tin tưởng nàng.

Sự bảo vệ của Phượng Thương khiến cho Mộ Dung Thất Thất rất là cảm động.

Nghiệm chứng thủ cung sa, đối với nữ nhân, là một chuyện thực nhục nhã. Nhưng mà đã bị kẻ khác vũ nhục danh tiết trước bàn dân thiên hạ, nếu không chứng thật, vậy thì tội danh này thật sự sẽ đổ lên đầu nàng, thanh danh cả đời coi như mất hết, kiếp này cũng chẳng thể ngẩng cao đầu được nữa.

Nơi này dù sao cũng không phải là thế kỷ hai mươi mốt, nơi này là một xã hội cổ hủ. Nàng nếu đã tới đây, vậy phải vâng theo quy tắc của thế giới này, không thể để người khác tùy ý phỉ báng!

“Vương gia, ta không sao. Nếu Bình Dương công chúa nghi ngờ sự trong sạch của bổn cung, bổn cung nguyện ý nghiệm chứng. Bất quá, nếu bổn cung băng thanh ngọc khiết, hết thảy mọi lời đều do Bình Dương công chúa ác ý phỉ báng, chửi bới, vậy tội danh ấy ngươi có gánh nổi không?”

“Nếu bổn cung nói dối, bổn cung nguyện ý nhận mọi xử phạt.” Long Trạch Vũ Nhi không sợ, những điều này đều do Mộ Dung Tâm Liên nói, nàng ta ắt hẳn không dám dối gạt mình.

“Tốt! Nếu như chỉ là lời phỉ báng, bổn cung muốn lấy đầu của công chúa, trả lại ngươi tất cả những nhục nhã mà hôm nay ta đã gánh chịu!”

Mộ Dung Thất Thất nói chắc như đinh đóng cột, Long Trạch Vũ Nhi nghe vậy, hoảng hốt một trận. Lại nghĩ đến những lời đồn đãi, còn có lời của Mộ Dung Tâm Liên, Long Trạch Vũ Nhi nắm chắc mười phần. Vả lại, nàng là công chúa của Tây Kỳ quốc, Mộ Dung Thất Thất bất quá chỉ là một thần nữ, muốn đầu của nàng, chẳng lẽ định phạm thượng sao?

“Không thành vẫn đề! Bất quá nếu ngươi không còn vẹn nguyên, bổn cung cũng muốn ngươi chết!”

Sự tình quá mức đột nhiên, xảy ra nhanh chóng khiến cho Đoan Mộc Tình căn bản không kịp cản con gái mình. Ngày ấy, nàng cũng ở đó, căn bản không hề có cái Liên công tử gì đó, đừng nói đến chuyện gian díu, những đều này đều do người khác đồn thổi, không nghĩ đến nữ nhi ngu ngốc của mình lại tin là thực!

Đã hạ khế ước, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ?! Hay là bảo ma ma nghiệm thân giở trò? Biểu tình lo lắng của Đoan Mộc Tình lọt vào mắt Mộ Dung Tuyết Liên, chỉ động não chút ít, liền biết được nguyên do. Một cơ hội đả kích hoàng hậu tốt như vậy, Mộ Dung Tuyết Liên sao có thể bỏ qua được!

“Hoàng thượng, Chiêu Dương công chúa là Nam Lân Vương phi tương lai, thân mình tôn quý, sao có thể đám nô tài chạm vào? Hơn nữa nữ tử da mặt mỏng, nếu để nàng nghiệm thân trước công chúng, sau này nàng còn có mặt mũi nào để gặp người a?” Mộ Dung Tuyết Liên vờ mỏi mệt, nghiêng nghiêng thân mình, rúc vào lồng ngực Long Trạch Vũ.

Lời nói của Mộ Dung Tuyết Liên hoàn toàn điểm trúng tim Long Trạch Vũ, Long Trạch Vũ Nhi đúng là đồ óc heo, mặc kệ Mộ Dung Thất Thất có hoàn bích hay không, kết quả vẫn là Phượng Thương ắt nổi giận, kẻ chịu thiệt vẫn là Tây Kỳ quốc! Long Trạch Vũ hận không thể đem nữ nhi này bóp chết ngay tức khắc!

“Ái phi, ngươi nghĩ bây giờ nên làm gì đây?” Nhuyễn ngọc ôn hương trong ngực khiến tâm tình Long Trạch Vũ khá hơn một chút, vẫn là tiểu nữ nhân trong ngực ngày là tốt nhất, phi thường hiểu ý hắn.

“Hay là, tìm vài vị tiểu thư bằng tuổi với nàng, tất cả đều ngang tuổi, ắt sẽ không xấu hổ.” Đề nghị của Mộ Dung Tuyết Liên suýt chút nữa thì vỗ tay bảo hay, nhưng vẫn hỏi ý kiến của Mộ Dung Thất Thất. Mộ Dung Thất Thất không hề phản đối, vô luận thế nào, nỗi nhục hôm nay, nàng nhất định hoàn trả!

Những tiểu thư con nhà thế gia đồng tuổi, chỉ có hai vị- Bạch Ức Nguyệt cùng Đoan Mộc Y Y. Hai người bị điểm danh, bước về phía trước, cung nhân theo sau đó kéo hai thước vải trắng, chắn bốn phía xung quanh để ba người vào trong.

Đoan Mộc Y Y lần đầu gặp chuyện như vậy, có chút khẩn trương. Dù sao Hoàng hậu là bác nàng, Long Trạch Vũ Nhi là Đường tỷ của nàng, quan hệ coi như thân thiết.

Nhìn thấy Đoan Mộc Y Y cẩn trọng, Mộ Dung Thất Thất ngược lại rất ung dung thoải mái, lập tức trút đi áo khoác, lộ ra cánh tay trắng như tuyết. Một cái thủ cung sa đỏ như máu, to cỡ hạt đậu, yên lặng nằm trên phiến tuyết trắng kia, chân tướng lập tức được phơi bày.

“Công chúa đã chịu ủy khuất!” Bạch Ức Nguyệt nhìn thấy thủ cung sa, hướng Mộ Dung Thất Thất gật đầu, tự mình hầu nàng mặc áo khoác vào.

“Hi vọng hai vị sẽ trả lại trong sạch cho bổn cung!” Mặc quần áo tử tế vào, Mộ Dung Thất Thất liền rời khỏi đó.

Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Đoan Mộc Y Y thầm do dự trong lòng, nếu nói ra chân tướng, Mộ Dung Thất Thất thật sự giết Long Trạch Vũ Nhi thì sao bây giờ? Đến lúc đó hoàng hậu cô cô truy cứu trách nhiệm, nhất định sẽ tìm nàng tính sổ!

Nhưng mà, bảo nàng bôi nhọ Mộ Dung Thất Thất, không nói đến bên cạnh còn có Bạch Ức Nguyệt là nhân chứng, riêng lương tâm của mình cũng không cho mình làm vậy. Sự trong sạch quan trọng đến cỡ nào đối với nữ tử, Đoan Mộc Y Y phi thường rõ ràng.

Khi Đoan Mộc Y Y do dự, Bạch Ức Nguyệt buông một câu, khiến nàng thẳng thắng ra quyết định.

## 48. Chương 55

Chương 55: Bọn họ muốn giết người diệt khẩu!

“Nghe nói Thái Hậu nương nương xưa nay chính trực thiện lương, Tĩnh vương từ nhỏ đã lớn lên bên người Thái Hậu, mưa dầm thấm đất, nhân phẩm tất nhiên cũng trội hơn người thường. Đoan Mộc tiểu thư nếu đối với Tĩnh vương có tâm, nên biết đối phương yêu thích cái gì. Này, cũng là tốt cho ngươi –”

Không thể không nói, lời của Bạch Ức Nguyệt đã trực tiếp quyết định hết thảy. Sau một lát, Đoan Mộc Y Y liền hạ quyết định.

Chờ hai người đi ra ngoài, tất cả mọi người đều đợi các nàng công bố kết quả, Đoan Mộc Tình nhìn chằm chằm Đoan Mộc Y Y. Đứa chất nữ này nàng hiểu rất rõ, Đoan Mộc Y Y chán ghét Mộ Dung Thất Thất, điểm ấy nàng cũng biết. Chỉ cần Đoan Mộc Y Y phủ nhận, vậy vẫn có thể tìm được một đường sống.

“Như thế nào?” Long Trạch Vũ lo lắng nhìn hai người, hắn chưa bao giờ cảm thấy thời gian lại trôi chậm như vậy.

“Bẩm bệ hạ, Chiêu Dương công chúa băng thanh ngọc khiết.” Vì Long Trạch Cảnh Thiên, vì tương lai của mình, Đoan Mộc Y Y bình tĩnh nói ra chân tướng. Bạch Ức Nguyệt ở bên người Đoan Mộc Y Y gật đầu,“Chiêu Dương công chúa xác thực là một nữ tử biết giữ mình, thỉnh bệ hạ thay Chiêu Dương công chúa mà chủ trì công đạo!”

“Y Y!” âm thanh Đoan Mộc Tình phi thường kinh ngạc, trong kinh ngạc còn để lộ một tia phẫn nộ. Đoan Mộc Y Y không phải chán ghét Mộ Dung Thất Thất sao? Vì sao hiện tại lại giúp nàng? Long Trạch Vũ Nhi làm sao bây giờ? Nếu Mộ Dung Thất Thất thật sự muốn truy cứu, đến lúc đó nàng nên bảo hộ nữ nhi như thế nào?

Đối mặt với ánh mắt chỉ trích của Đoan Mộc Tình, Đoan Mộc Y Y cúi đầu, bên tai vọng lại tiếng Bạch Ức Nguyệt nói hồi nãy. Cô cô, thực xin lỗi! Ta không thể để cho Tĩnh vương chán ghét ta!

Có lời nói của hai người này, Long Trạch Vũ bỗng nhiên cảm giác nhẹ nhỏm thở ra. May mắn Mộ Dung Thất Thất vẫn còn trong sạch, bằng không Phượng Thương nếu truy cứu chuyện bọn họ tùy tiện chọn một nữ nhân cho có lệ mà gả hắn, đến lúc đó sẽ càng thêm phiền toái.

Chỉ là, vừa mới nhẹ nhõm chút, Long Trạch Vũ lại bắt đầu đau đầu. Mộ Dung Thất Thất vẫn còn trong sạch , vậy không phải Long Trạch Vũ Nhi đang nói xấu nàng sao?

Dựa theo ước định vừa rồi, Mộ Dung Thất Thất sẽ lấy đi mạng của Long Trạch Vũ Nhi a! Tuy rằng đứa nhỏ này không bằng ai, nhưng mà vẫn là nữ nhi của hắn, nếu chuyện trơ mắt nhìn nữ nhi của mình bị người khác giết truyền ra dân chúng, vậy chẳng phải hắn sẽ trở thành tầm ngắm cho người người dè bỉu? Người trong thiên hạ sẽ nhạo báng hắn như thế nào a?

Ước chừng đã nhận ra tình cảnh của mình, Long Trạch Vũ Nhi lúc nãy còn cao ngạo kiêu căng, bây giờ lại run run cả người.

“Bình Dương công chúa, ngươi muốn tự tay kết thúc hay là ta tiễn ngươi một đoạn đường?” Làm bộ không thấy Long Trạch Vũ Nhi đang từng bước một lui về phía sau, Mộ Dung Thất Thất rút ra chủy thủ.

“Tuy rằng bản cung chưa từng giết người, cũng không có giết gà giết vịt, nhưng mà thời điểm Vương gia chặt hai tay Hinh công chúa, bản cung nhìn kỹ rồi, học được cũng không ít. Tuy rằng không làm sạch sẽ lưu loát như Vương gia được, nhưng ngươi yên tâm, bản cung nhất định sẽ cố hết sức để ngươi không cảm thấy đau. Thật đấy!”

Mộ Dung Thất Thất tươi cười, thanh âm mang theo chút ôn nhu. Nếu không phải vì những lời nàng nói đều là đe dọa, người ta còn tưởng rằng nàng đang cùng người khác tâm sự nói chuyện phiếm.

“Đừng, đừng mà–”

Mộ Dung Thất Thất càng thuần khiết vô tội như vậy, càng khiến người ta sợ đến nổi da gà. Long Trạch Vũ Nhi lắc đầu, lui ra sau. Nàng không muốn giống như Minh Nguyệt Hinh đâu, không muốn rơi vào kết cục như vậy, nàng là công chúa! Mộ Dung Thất Thất làm sao dám đối với nàng vô lễ như thế?!

Không đợi Long Trạch Vũ Nhi nói xong, Mộ Dung Thất Thất liền thay đổi bộ mặt,“Đừng? Vậy làm sao được! Ngươi cho rằng bổn cung là người dễ khi dễ sao? Ngươi cho rằng người Bắc Chu dễ khi dễ sao?! Đường đường là Nam Lân Vương phi thế nhưng bị buộc phải chứng minh sự trong sạch của mình trong một buổi yến tiệc của Tây Kỳ quốc, việc này nếu truyền ra ngoài, ngươi nói xem bổn cung như thế nào mà sống?!”

Nói xong, trong mắt Mộ Dung Thất Thất hiện lên một mảnh ướt át, không đợi người ta hiều gì, nước mắt lấp lánh trong suốt giống như nước vỡ đê, mãnh liệt trút ra.

“Khanh khanh –” Đối mặt với nước mắt của Mộ Dung Thất Thất, Phượng Thương có chút luống cuống chân tay, cẩn thận vì nàng lau lệ, đồng thời lệ khí cũng tăng vọt,“Khanh khanh, khuất nhục nàng phải chịu, bổn vương nhất định sẽ đòi lại cho nàng trên chiến trường!”

Thấy Phượng Thương muốn đem chuyện này làm lớn, còn nhắc tới chiến trường, Long Trạch Vũ rốt cuộc không ngồi yên được nữa, vọt tới trước mặt Long Trạch Vũ Nhi “Ba ba”, hung hăng tát nàng hai cái.“Vô liêm sỉ! Trẫm như thế nào lại sinh ra cái thứ như ngươi!”

“Phụ hoàng……” Long Trạch Vũ Nhi bị Long Trạch Vũ tát hai tát, khiến nàng đầu váng mắt hoa, tuy rằng nàng là nữ nhi, nhưng mà nàng đã được Long Trạch Vũ sủng ái từ nhỏ, phụ hoàng cho tới bây giờ đều không dám đụng đến một ngón tay của nàng, hôm nay ở trước mặt nhiều người như vậy lại đánh nàng. “Ngươi câm miệng cho trẫm!”

Sợ Long Trạch Vũ Nhi sẽ lại nói ra những lời “hỗn trướng” nữa, Long Trạch Vũ tức giận quát lớn, bắt nàng câm miệng. Biết Long Trạch Vũ thực sự nổi giận, Long Trạch Vũ Nhi ôm mặt, kiềm lại nước mắt, hai má sưng đỏ, không dám động.

Dạy nữ nhi xong, Long Trạch Vũ xoay lại, cười với Phượng Thương cùng Mộ Dung Thất Thất,“Nam Lân vương, đều là hiểu lầm, hiểu lầm –”

“Hiểu lầm?” Mộ Dung Thất Thất vừa nghe, khóc càng lợi hại hơn ,“Nhất định bởi vì ta không phải là công chúa chân chính, không có thân phận cao quý, cho nên mới nhục nhã ta như vậy. Vương gia, đều nói thanh danh là thứ quan trọng nhất đời người a, mọi người trong thiên hạ đều biết ta là Nam Lân Vương phi, bọn họ như vậy, rõ ràng chính là xem thường ngài, xem thường Bắc Chu quốc!”

Bị người khác vu oan, bị kẻ khác chụp mũ, Long Trạch Vũ cãi cũng không dám cãi, tức cũng chẳng dám phát. Trong lòng Long Trạch Vũ hận Mộ Dung Thất Thất thấu xương, sớm biết nàng khó chơi như vậy, tốt hơn vẫn nên tùy tiện tìm một nữ nhân khác mà ban danh công chúa, vậy sẽ không có chuyện phiền toái này.

“Ta bị người vu hãm là chuyện nhỏ, nhưng Vương gia là nam tử đỉnh thiên lập địa, là Nam Lân vương oai phong khắp tứ quốc, ủy khuất như vậy, Vương gia sao có có thể chịu được a! Tục ngữ nói không xem mặt tăng phải xem mặt phật, bọn họ khi dễ ta? Chính là khi dễ Vương gia ngài a!”

Nếu nói tuyệt chiêu của nữ nhân là một khóc hai nháo ba thắt cổ, Mộ Dung Thất Thất chỉ cần biểu diễn chiêu thứ nhất, đã đủ khiến cho Long Trạch Vũ khóc không ra nước mắt. Nàng lại vu oan cho hắn hết tội này đến tội khác, khiến cho hắn ngày càng càng khó xử, trong lòng cũng càng lúc càng không yên.

Thấy Mộ Dung Thất Thất khóc tới nỗi mũi nhỏ hồng hồng, Phượng Thương rốt cuộc nhịn không được, ôm Mộ Dung Thất Thất vào trong lòng, xoay người rời đi,“Khanh khanh, chúng ta đi! Bổn vương lập tức sẽ viết thư cấp cho hoàng đế cữu cữu, con dâu của cháu ngoại bị ủy khuất, hắn sẽ ra tay giải quyết!”

Cái này, Long Trạch Vũ thực có ý nghĩ muốn tự sát .

Ai chẳng biết Bắc Chu hoàng đế Hoàn Nhan Liệt đặc biệt bao che khuyết điểm, bảo bối trong lòng hắn chính là đứa cháu ngoại này, cho nên Phượng Thương mới mười tuổi liền phong hắn làm vương, mười lăm tuổi đã cho hắn nắm giữ quân quyền, hiện tại lại có ý định đem ngôi vị hoàng đế truyền cho Phượng Thương.

Sự tình hôm nay nếu như bị Phượng Thương thêm mắm thêm muối nói cho Hoàn Nhan Liệt biết, hắn nhất định sẽ cho phép Phượng Thương dụng binh đối với Tây Kì quốc. Lịch sử bởi vì một chuyện nhỏ mà phát động chiến tranh còn thiếu ví dụ sao!

“Vương gia, xin dừng bước!” Long Trạch Vũ vội vàng ngăn Phượng Thương lại.

Thấy Long Trạch Vũ trước mặt, Mộ Dung Thất Thất sợ tới mức “Lạnh run”, trốn vào trong lòng Phượng Thương,“Vương gia, bọn họ, không phải là muốn giết người diệt khẩu đấy chứ!” Mộ Dung Thất Thất sợ hãi nói.

“Phốc –” Long Trạch Vũ hoàn toàn phun huyết .

Cái gì giết người diệt khẩu? Có ý tứ gì?! Hắn bất quá không muốn sự tình càng trở nên nghiêm trọng, muốn giải thích mà thôi! Như thế nào mà Mộ Dung Thất Thất liền đổi thành giết người diệt khẩu đây?! Cho hắn mười cái lá gan, hắn cũng không dám động đến một cái ngón út của Phượng Thương trước mặt mọi người a!

## 49. Chương 56

Chương 56: Thủ phạm đứng phía sau —

Long Trạch Vũ nghĩ muốn quát mắng Mộ Dung Thất Thất, nhưng Phượng Thương đối với nàng bảo hộ như vậy, hắn đành phải nhẫn nại, nở ra nụ cười,“Vương gia dừng bước, chuyện này nói đi nói lại đều là lỗi của Vũ Nhi, trẫm thay Vũ Nhi hướng Vương phi xin lỗi.”

Chỉ sau vài chuyện, thân phận Mộ Dung Thất Thất từ “Công chúa” thăng cấp thành “Vương phi”. Lời này tựa hồ rất hợp với ý của Phượng Thương, Phượng Thương ngừng lại, nhưng vẫn che chở Mộ Dung Thất Thất như trước.

“Vương phi, trẫm cũng không có nhiều nữ nhi lắm, Vũ Nhi tuy rằng làm việc quá phận, nhưng dù sao cũng là cốt nhục của trẫm. Trẫm quản giáo không nghiêm, trẫm cũng có lỗi, chính là, ngươi có thể hay không thông cảm với tâm tình của một phụ thân, có thể hay không đừng khiến trẫm lâm vào tình cảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh?”

Lời của Long Trạch Vũ thực xúc động, ngoại trừ những chuyện vượt ngoài khả năng, từ trước đến nay, hắn vẫn luôn bảo hộ Long Trạch Vũ Nhi rất tốt. Về điểm, so với kẻ luôn đứng một bên im lặng, mặc kệ Mộ Dung Thất Thất tự sinh tự diệt- Mộ Dung Thái, thì hắn tốt hơn nhiều lắm.

“Hoàng Thượng nói cũng rất có lý……”

Tâm Mộ Dung Thất Thất tựa hồ dao động, Phượng Thương vẫn trầm mặc đứng bên người nàng. Chuyện này hắn đã giao cho tiểu vương phi xử lý, bất quá là cũng chỉ là một cái mạng, nếu Mộ Dung Thất Thất buông tha cho Long Trạch Vũ Nhi, hắn sẽ không ngăn trở. Nếu Mộ Dung Thất Thất muốn lấy mạng của Long Trạch Vũ Nhi, hắn nhất định sẽ giúp nàng giải quyết.

“Đúng vậy –” Thấy Mộ Dung Thất Thất sẽ không truy cứu nữa, Long Trạch Vũ thoáng thở một hơi. Xem ra cũng chỉ là cái tiểu nha đầu dễ bị lừa gạt, chỉ cần nói ngọt vài câu, nàng liền mềm lòng .

Nhìn thấu ý nghĩ trong lòng Long Trạch Vũ, Mộ Dung Thất Thất chậm rãi lau nước mắt,“Ta nghe nói có vật được gọi là “tổn tài tiêu tai họa”, nếu Hoàng Thượng nguyện ý bỏ ra chút đồ để đổi lấy tánh mạng công chúa, bổn cung có thể sẽ xem xét lại chuyện này !”

Thấy Mộ Dung Thất Thất muốn đưa ra trao đổi, Long Trạch Vũ liên tục gật đầu,“Hảo hảo! Không thành vấn đề! Chỉ cần Vương phi bỏ qua chuyện cũ, ngươi muốn cái gì trẫm đều đáp ứng!”

Long Trạch Vũ “kim khẩu ngọc ngôn” một lời, Mộ Dung Thất Thất nở nụ cười. Nhìn thấy vẻ tươi cười của thiếu nữ trước mắt, Long Trạch Vũ bỗng nhiên có cảm giác như bị sập bẫy. Chẳng Mộ Dung Thất Thất vòng một vòng lớn như vậy, chính là đợi một câu này của hắn?

Không đợi Long Trạch Vũ hiểu rõ chuyện này, Mộ Dung Thất Thất đã mở miệng,“ Ta nghe phụ thân nói, trong hoàng cung Tây Kì có một cây thái tuế trăm năm, vừa vặn dược liệu Vương gia cần dùng, còn thiếu một thái tuế, không bằng dùng cái này để trao đổi……”

Mộ Dung Thất Thất còn chưa dứt lời, lòng Long Trạch Vũ đã bắt đầu rỉ máu.

Thái tuế trăm năm này, có từ trước khi phụ hoàng hắn thành lập Tây Kì quốc, là do Đại Tần quốc thưởng cho, vô giá, đây chính là bảo bối có thể giúp người trường sinh bất lão, là bảo bối hắn dùng để bảo mệnh a!

Vừa nghe Mộ Dung Thất Thất bảo chuyện này là do Mộ Dung Thái cho nàng biết, Long Trạch Vũ hung hăng liếc nhìn Mộ Dung Thái. Tên hỗn đản này! Thế nhưng dám nói cho Mộ Dung Thất Thất, hiện tại Mộ Dung Thất Thất lấy vật này dùng làm điều kiện trao đổi, hắn nên làm cái gì bây giờ?!

Mộ Dung Thái hiện tại chỉ dám ngậm cay nuốt đắng, có khổ cũng không nói nên lời. Hắn cũng không nhớ rõ khi nào đã cùng Mộ Dung Thất Thất nói qua chuyện này, chẳng lẽ là thời điểm uống say? Nha đầu kia bình thường thực vụng về, vì sao lúc này lại thông minh như vậy?

Long Trạch Vũ im lặng không lên tiếng. Thấy vậy, Mộ Dung Thất Thất mỉm cười, nàng nhẹ nhàng mà “Chậc chậc” hai tiếng, có chút đồng tình nhìn Long Trạch Vũ Nhi.“Xem ra Hoàng Thượng cũng không thật lòng yêu thương ngươi, vậy bổn cung chỉ có thể hạ thân mình, lấy tạm mạng của ngươi!”

“Đừng! Đừng mà!” Long Trạch Vũ Nhi “Ba” quỳ gối trước mặt Long Trạch Vũ,“Phụ hoàng, không phải bình thường ngài thương yêu Vũ Nhi nhất sao? Chẳng lẽ ngài muốn nhìn thấy Vũ Nhi chết ở trước mặt ngài sao? Phụ hoàng, ngài như thế nào có thể thấy chết mà không cứu ? Đến lúc đó, người trong thiên hạ sẽ nói người ra gì a!”

Một câu cuối cùng của Long Trạch Vũ Nhi, đánh trúng tâm Long Trạch Vũ.

Bình thường hắn chú ý nhất là nhân nghĩa đạo đức, nếu là hôm nay mặc kệ Mộ Dung Thất Thất giết Long Trạch Vũ Nhi, đến lúc đó danh sự của một vị vua ắt sẽ bị hao tổn. Nếu dân chúng biết hắn lãnh huyết vô tình như vậy, thấy chết mà không cứu, đến lúc đó dân tâm không phục, hắn sẽ mất đi càng nhiều thứ !

Khẽ cắn môi, Long Trạch Vũ gật đầu đáp ứng yêu cầu của Mộ Dung Thất Thất.“Nếu là muốn cấp Vương gia phối dược, vậy đây là việc nên làm! Coi như đây là của hồi môn trẫm ban cho Chiêu Dương công chúa!”

“Đa tạ!” Đám người dâng lên thái tuế trăm năm, Mộ Dung Thất Thất nhận lấy, hướng Long Trạch Vũ cười cười cúi đầu.

Nhìn bảo bối của mình bị Mộ Dung Thất Thất ôm vào trong ngực, Long Trạch Vũ thật sự hận không thể đoạt lấy nó khỏi tay nàng.

Từ cổ chí kim, biết bao nhiêu đế vương tìm kiếm tiên dược trường sinh bất lão, chính là tìm kiếm thái tuế này. Huống chi trong tay Mộ Dung Thất Thất là thái tuế trăm năm a! Ăn một chút, sống thêm lâu, hôm nay ăn, hôm sau vẫn sống. Bảo bối như vậy, thế nhưng bị Mộ Dung Thất Thất một câu lấy đi, hiện tại Long Trạch Vũ thật sự đau lòng như cắt thịt chảy máu!

Bảo toàn được tánh mạng, Long Trạch Vũ Nhi nhẹ nhàng thở ra. Cuối cùng vẫn còn sống! Cuối cùng vẫn không tổn hao gì! Tuy rằng phụ hoàng mất đi một cây thái tuế trăm năm, nhưng mà nàng là công chúa, chẳng lẽ mạng của công chúa còn không đáng giá bằng cây thái tuế kia sao?

“Công chúa –” Trong lòng Long Trạch Vũ Nhi còn chưa hoàn toàn thoải mái, Mộ Dung Thất Thất chậm rì rì đi tới trước mặt nàng.

“Ngươi muốn làm gì?!” Nhìn thấy Mộ Dung Thất Thất tươi cười, Long Trạch Vũ Nhi lui về sau hai bước, trong mắt đều toàn đầy cảnh giác,“Thái tuế đã cho ngươi, chuyện của chúng ta cũng xong rồi, Mộ Dung Thất Thất, ngươi đừng quá phận a!”

“Công chúa, ngươi có muốn biết rốt cuộc là ai đã hãm hại ngươi không?” Âm thanh Mộ Dung Thất Thất rất nhỏ, chỉ có hai người mới có thể nghe thấy.

“Hãm hại ta?” Long Trạch Vũ Nhi sửng sốt, không rõ ý tứ trong lời nói của Mộ Dung Thất Thất.

“Ba ba –” Mộ Dung Thất Thất vỗ tay một cái, một người có bộ dáng nha đầu đi lên, quỳ gối trước mặt Long Trạch Vũ Nhi.

“Ngươi là ai?” Long Trạch Vũ Nhi chắc chắn rằng mình chưa từng gặp qua nha đầu kia, nhưng rốt cuộc nàng ta có liên quan gì đến chuyện Mộ Dung Thất Thất đã nói?

“Nô tỳ là Phỉ Thúy.”

“Phỉ Thúy!” Người thốt lên sợ hãi không phải là Long Trạch Vũ Nhi, mà là Mộ Dung Tâm Liên.

Sao lại thế này? Phỉ Thúy không phải đã bị nàng đánh chết sao? Vì sao lại ở chỗ này? Vì sao lại quy phục Mộ Dung Thất Thất? Mộ Dung Tâm Liên bỗng nhiên không ngừng chớp chớp mắt. Mắt trái nháy nháy, mắt phải giật giật, chẳng lẽ sắp xảy ra chuyện gì xấu sao?

“Nhị tiểu thư, nô tỳ không chết, ngươi có phải thực kinh ngạc a?” Phỉ Thúy chậm rãi đứng lên, hung tợn nhìn Mộ Dung Tâm Liên.

“Ngươi sai ta trộm dạ minh châu đặt ở trong phòng tam tiểu thư để vu oan nàng, ta làm! Ngươi sai ta thả ra lời đồn đãi, để tam tiểu thư trở nên nhơ nhuốc, ta làm! Ngươi sai ta dâng cho tam tiểu thư chén rượu có kê đơn, muốn hủy đi danh tiết của nàng, ta làm! Ngươi muốn nhân cơ hội giết tam tiểu thư, sai ta theo dõi, ta cũng làm …… Ta đối với ngươi trung thành và tận tâm, ngươi vì sao lại đưa ta vào chỗ chết!”

Lời nói của Phỉ Thúy khiến cho mọi người thổn thức một trận, hết thảy đều do Tĩnh vương Trạch phi này giở trò quỷ a! Nguyên lai nàng mới là kẻ đứng sau sai sử tất cả mọi chuyện!

“Thật sự đều do ngươi làm ?!”

Long Trạch Cảnh Thiên nghiến răng nghiến lợi nhìn nữ nhân bên người. Mấy cái lời đồn nhảm đều do nàng làm, những chuyện khiến hắn hiểu lầm cũng do nàng tạo nên, nữ nhân này sao có thể ác độc đến thế! Mà hắn, thế nhưng lại ngu ngốc, tin những lời này, vì vậy mới bỏ lỡ duyên phận cùng người kia!

## 50. Chương 57

Chương 57: Trò hay bắt đầu.

“Không, không phải! Vương gia, người phải tin tưởng ta!” Nhìn thấy hận ý trong mắt Long Trạch Cảnh Thiên, Mộ Dung Tâm Liên vội vàng biện giải cho mình. Không đợi Mộ Dung Tâm Liên kịp đụng đến tay áo mình, Long Trạch Cảnh Thiên đã phất tay đẩy nàng ra: “Cút— đừng để ta phỉ nhổ!”

“Vương gia….”Nam nhân vừa nãy còn ôn nhu cười với mình, hiện tại lại nhìn nàng một cách chán ghét, khiến Mộ Dung Tâm Liên không cách nào chấp nhận.

Không được! Đây đều là mưu ma chước quỷ của Mộ Dung Thất Thất, Mộ Dung Thất Thất chính bởi ghen tỵ vì nàng được vào Tĩnh Vương phủ cho nên bây giờ định chia rẽ nàng cùng Long Trạch Cảnh Thiên! Nàng không thể để cho Mộ Dung Thất Thất thực hiện được âm mưu!

Không thể thuyết phục được Long Trạch Cảnh Thiên, Mộ Dung Tâm Liên chỉ có thể đem toàn bộ lửa giận đổ lên đầu đồng bọn của Mộ Dung Thất Thất- Phỉ Thúy: “Phỉ Thúy, ta đối với ngươi không tệ, ngươi vì sao lại thông đồng với Mộ Dung Thất Thất hãm hại ta?”

“Nhị tiểu thư, ngươi nói gì đó?! Làm nhiều chuyện bỉ ổi như vậy, chẳng lẽ ngươi không sợ thiên lôi đánh xuống, không sợ báo ứng sao?” Hai mắt Phỉ Thúy sưng đỏ, khóc cực kỳ đáng thương: “Ngày đó, ngươi muốn giết ta, đại thiếu gia cũng chứng kiến, nếu công chúa không tin, có thể hỏi đại thiếu gia!”

Mộ Dung Thái vốn không tin chuyện này, nghĩ rằng Mộ Dung Thất Thất muốn hãm hại Mộ Dung Tâm Liên, hắn định giúp Nhị nữ nhi, nhưng khi nghe Phỉ Thúy nhắc đến con trai cả của mình, hắn có chút do dự, không nhịn được nhìn về phía Mộ Dung Tuấn.

“Lời Phỉ Thúy nói là thật.” Mộ Dung Tuấn đứng dậy, đem những chuyện ngày ấy mắt thấy tai nghe nói rõ rõ ràng ràng. Mộ Dung Tâm Liên không nghĩ đến, bình thường Mộ Dung Tuấn khinh thường Mộ Dung Thất Thất nhất thế nhưng hôm nay lại đứng sau hỗ trợ nàng ta cắn ngược lại mình. Vì sao như vậy? Vì sao Mộ Dung Tuấn lại giúp cái phế vật Mộ Dung Thất Thất kia?!

“Các ngươi sao lại nhắm vào ta? Vì sao lại nói xấu ta? Mộ Dung Thất Thất, ngươi rốt cuộc đã dùng cái chiêu gì, khiến đại ca cũng bị ngươi mua chuộc, giúp ngươi nói dối?!”

Đến lúc này mà Mộ Dung Tâm Liên cũng không quên đả kích mình, Mộ Dung Thất Thất thở dài: “Nhị tỷ, ta vừa ngươi không oán không cừu, vì sao ngươi lại hận ta đến thế?”

“Vì sao?” Lời của Mộ Dung Thất Thất gợi lại những chuyện cũ chôn dấu trong lòng Mộ Dung Tâm Liên.

Vì sao? Vì sao? Vô luận nguyên nhân như thế nào, nàng chính là chán ghét Mộ Dung Thất Thất, chán ghét nàng ta dù chỉ là một phế vật, lại nhờ xuất thân cao quý mà có một cuộc hôn nhân tốt đẹp, cho nên nàng ghét tất cả mọi thứ liên quan đến Mộ Dung Thất Thất!

Hiện tại, khi mộng đẹp của nàng sắp thành sự thật, Mộ Dung Thất Thất lại lôi ra mọi chuyện, vì sao Mộ Dung Thất Thất luôn phá hỏng chuyện tốt của nàng? Chẳng lẽ trời phái Mộ Dung Thất Thất đến, là để khắc chế nàng sao?!

Nhìn đến ánh mắt lạnh lùng như sương của Long Trạch Cảnh Thiên, Mộ Dung Tâm Liên rốt cuộc không thể khống chế được lý trí của mình nữa.

“Đúng vậy, ta chính là ghét ngươi! Ta hận ngươi! Người trừ bỏ có một mẫu thân xuất thân cao quý, cho ngươi thân phận cao quý, ngoài ra chẳng có gì cả. Rõ ràng chỉ là một phế vật, nhưng lại nhờ huyết thống cao quý, mà có thể trở thanh Tĩnh vương phi, dựa vào cái gì? Những lời đồn đãi là do ta bảo Phỉ Thúy truyền ra, công chúa đến chỗ ta cũng nghe không ít lời xấu, những điều đó đều do ta làm! Ta sống không tốt, cũng không để ngươi sống khá giả!”

Mộ Dung Tâm Liên lên cơn, khiến người ta giật mình không thôi. Chân tướng rõ ràng hết thảy, Long Trạch Vũ Nhi dù có ngu ngốc cỡ nào, cũng hiểu rõ ngọn nguồn sự tình. Nếu không phải do Mộ Dung Tâm Liên nói lời kích động bên tai nàng, lật ngược phải trái, khiến nàng tin những lời đồn đãi về Mộ Dung Thất Thất, khiến nàng hôm nay nháo loạn, trở thành cái đích cho mọi người chê cười!

Thân là công chúa của một nước, thế nhưng lại bị một cái thứ nữ xoay vòng đùa giỡn, bị nàng ta lợi dụng, còn vì nàng ta mà tự mình làm mất thể diện trước mặt sứ thần tam quốc, còn khiến Long Trạch Vũ đánh mất thái tuế trăm năm, còn vì vậy mà trở thành trò cười cho giới thượng lưu, những điều này khiến Long Trạch Vũ Nhi không thể nào tiếp thụ được.

“Mộ Dung Tâm Liên, bổn cung muốn giết ngươi!”

Long Trạch Vũ Nhi cảm thấy nhục nhã vạn phần, rút ra bảo kiếm, hướng về phía Mộ Dung Tâm Liên.

Bảo kiếm lóe lên ngân quang, kích thích thần kinh Mộ Dung Tâm Liên, cũng khiến nàng tỉnh táo lại. Trời ạ! Nàng vừa nói gì vậy? Nàng sao lại thừa nhận? Vì sao lúc nãy đối diện ánh mắt của Mộ Dung Thất Thất, trong đầu nàng đột nhiên trống rỗng? Không kịp hiểu rõ nguyên nhân, Mộ Dung Tâm Liên lắc mình né tránh bảo kiếm trước mặt mình. Thấy Mộ Dung Tâm Liên trốn, Long Trạch Vũ Nhi thẹn quá hóa giận, lập tức phát ra đấu khí trên người, toàn thanh bao phủ trong ánh sáng màu cam.

Đối phương động sát khí, để tự bảo vệ mình, Mộ Dung Tâm Liên bất đắc dĩ bộc phát đấu khí trên người, lập tức một vòng màu vàng ôm lấy nàng.

“Binh binh!” Bảo kiếm cùng nhuyễn tiên quấn lấy nhau trên không trung, hai thân ảnh uyển chuyển cũng ngươi một chiêu ta một chiêu mà đấu, dây dưa trên không trung, động đến chỗ nào, chỗ đó lập tức hỗn độn. Những người khác thét chói tai, trốn đi, sợ bị hai người này làm bị thương, trong lúc nhất thời, ngự hoa viên loạn thành một đoàn.

“Phản rồi phản rồi!” Long Trạch Vũ tức giận đến râu tóc thẳng đuột, run run:”Còn không mau ngăn các nàng lại cho trẫm! Nhanh lên!”

Long Trạch Vũ vừa dứt lời, thân ảnh hai người kia liền hướng về phía đám phi tần trong cung, sau đó liền nghe một tiếng thét chói tai, Mộ Dung Tuyết Liên ôm bụng quỳ trên mặt đất, hai chân hiện lên phiến đỏ sẫm: “Hoàng, hoàng thượng, cứu lấy hài tử của nô tỳ!”

“Ái phi!” Lúc này, Long Trạch Vũ cũng nóng nãy, vội vã vọt đến bên người Mộ Dung Tuyết Liên, nắm chặt tay nàng: “Thái y! Truyền thái y!”

“Hoàng thượng….” Sắc mặt Mộ Dung Tuyết Liên tái nhợt, bàn tay thon dài cầm lấy y phục. Cảm nhận được dòng nhiệt ấm áp dưới thân, Mộ Dung Tuyết Liên hiện lên vẻ mặt hoảng sợ. Đứa bé này là tương lai an thân an phận của nàng a! Ngàn vạn lần đừng có xảy ra chuyện gì! “Hoàng thượng, cứu, cứu con của chúng ta! Van cầu ngươi!”

Mỹ nhân không ngừng khóc, máu cũng không ngừng lan. Sắc mặt Long Trạch Vũ không ngừng xanh thêm: “Hỗn tướng! Còn không mau trói các nàng lại cho trẫm!”

Không đợi người khác kịp tách Mộ Dung Tâm Liên cùng Long Trạch Vũ Nhi ra, chợt nghe một tiếng vang thật lớn, Long Trạch Vũ Nhi té thẳng xuống mặt đất, sắc mặt đỏ tím, cổ bị quấn bởi nhuyễn tiên của Mộ Dung Tâm Liên.

“Vũ nhi!” Đoan Mộc Tình nghiêng ngả lảo đảo đi về phía Long Trạch Vũ Nhi, lại phát hiện nàng ta đã khí tuyệt thân vong! “Vũ nhi!”

“Đông—” Phía bên kia, Mộ Dung Tâm Liên cũng quỳ trên mặt đất, hạ thân nhiễm máu, bất quá máu đã chuyển sang màu đen: “Hài tử của ta! Hài tử của ta!” Mộ Dung Tâm Liên ôm lấy bụng: “Hài tử của ta!”

Trong lúc nhất thời, xung quanh dị thường hỗn loạn. Tất cả thái y trong thái y viện đều chạy đến lĩnh mệnh, những người khác đứng ở phía xa, không dám thở mạnh, bởi nhìn sắc mặt Long Trạch Vũ Nhi, đoán rằng nàng đã ra đi.

“Hoàng thượng thứ tội, hoàng tử, không giữ được….”

“Hoàng thượng thứ tội, công chúa không còn….”

“Hoàng thượng thứ tội, Trắc phi đẻ non….”

Tin xấu nối tiếp tin xấu đả kích Long Trạch Vũ. Khi nghe tin đứa nhỏ trong bụng không còn nữa, Mộ Dung Tuyết Liên lập tức kinh hô một tiếng, trực tiếp ngất đi. Đám thái y tiến lên ấn huyệt nhân trung\* cho nàng, cho nàng ăn nhân sâm vụn, sau một hồi lâu, Mộ Dung Tuyết Liên dần chậm rãi tĩnh lại. (\*huyệt giữa mũi và miệng)

“Ái phi—” Không có đứa nhỏ, Long Trạch Vũ cũng khó lòng chịu nổi. Hắn phi thường chờ mong sự xuất hiện của đứa bé này, không tưởng tượng được, điều đó sẽ chẳng bao giờ xảy ra.

“Hoàng thượng!” Mộ Dung Tuyết Liên tựa vào lòng ngực Long Trạch Vũ, thương tâm muốn chết: “Hoàng thượng, người nhất định phải vì con của chúng ta báo thù! Nhất định phải báo thù cho con chúng ta a!”

## 51. Chương 58

Chương 58: Tin dữ nối tiếp tin dữ.

Mộ Dung Tuyết Liên luôn mồm hô báo thù, ánh mắt lại hung tợn nhìn chằm chằm Đoan Mộc Tình. Vì sao? Vì sao người gặp chuyện không may lại là nàng? Vì sao nàng ngậm đắng nuốt cay giữ gìn đứa nhỏ suốt 6 tháng nay lại không còn, mà Đoan Mộc Tình lại bình yên vô sự?!

“Được! Ái phi yên tâm, trẫm nhất định vì mẹ con hai người làm chủ!” Long Trạch Vũ rối loạn, chuyện xấu chồng chất mà đến, bên này còn chưa trấn an Mộ Dung Tuyết Liên tốt, bên kia Đoan Mộc Tình đã khóc lớn lên.

“Vũ nhi, Vũ nhi của ta, con tỉnh, tỉnh a! Con mau tỉnh lại a!” Đoan Mộc Tình ôm thi thể Long Trạch Vũ Nhi gào khóc: “Vũ nhi, Vũ nhi….”

Chỉ ngắn ngủn một khắc\* đồng hồ, mất đi hai đứa con yêu quý, Long Trạch Vũ không nhịn được trợn mắt nhìn về phía Mộ Dung Tâm Liên, đều do nàng! Nếu không vì nàng, Long Trạch Vũ Nhi sẽ không chết, Mộ Dung Tuyết Liên cũng không sanh non! (\*1 khắc=15p)

Cảm nhận được sát khí trong ánh mắt của Long Trạch Vũ, Mộ Dung Tâm Liên đi đến trước mặt Long Trạch Vũ, nặng nề dập đầu: “Hoành thượng, ta vô tội! Ta cũng mất đi con nhỏ, đó là tôn tử đầu tiên của ngài a!”

Lời của Mộ Dung Tâm Liên khiến Long Trạch Vũ đưa mắt nhìn về vệt máu thật dài phía sau nàng. Vệt máu kia không giống với vệt máu đỏ tươi của Mộ Dung Tuyết Liên, nó là một mảnh máu đen hồng. Xem ra trong đó có trá!

Long Trạch Vũ không tin lời nói của Mộ Dung Tâm Liên, trước kia không nghe tin về hoàng tôn của mình, lúc này ở đâu lại chui ra một hoàng tôn cơ chứ? Lập tức, Long Trạch Vũ triệu một thái y thâm niên đến kiểm tra thân thể cho Mộ Dung Tâm Liên, hắn phải biết chân tướng sự thật!

Thái y vuốt chòn râu, bắt mạnh cho Mộ Dung Tâm Liên, qua một hồi lâu, lại đổi sang tay phải, lại qua một hồi lâu, thái y đi đến trước mặt Long Trạch Vũ quỳ xuống.

“Hoàng thượng, Trắc phi Tĩnh vương ăn phải dược vật hoạt thai, cho nên đẻ non, hơn nữa dược vật này có tính rất ác liệt, thân mình Trắc phi bị thương, sợ là về sau không thể sinh được nữa—-”

“Dược vật hoạt thai?” Không chỉ Long Trạch Vũ, Mộ Dung Tâm Liên cũng ngây dại.

Nàng ăn cái gì? Vì sao lại như vậy? Mộ Dung Tâm Liên quên đi nỗi đau trên thân thể, cố gắng hồi tưởng lại từ lúc đi vào hoàng cung mình đã ăn gì, cuối cùng lại nghĩ tới điểm tâm cùng rượu ngon mà hoàng hậu đã ban cho mình!

“Chính ngươi! Là ngươi đúng không?!” Mộ Dung Tâm Liên cố gắng nâng thân mình đứng lên, đầu ngón tay run rẩy chỉ về phía Đoan Mộc Tình: “Ta chỉ ăn điểm tâm cùng uống rượu do ngươi ban, nhất định là ngươi! Đúng chứ?! Vì sao ngươi độc ác như vậy? Vì sao?”

Lời nói của Mộ Dung Tâm Liên hoàn toàn chọc giận Đoan Mộc Tình, nàng đứng dậy tát một cái lên mặt Mộ Dung Tâm Liên: “Ngươi là ai mà dám nói như vậy với bổn cung! Bổn cung còn chưa truy cứu tội danh giết hại công chúa của ngươi, ngươi lại vu oan bổn cung? Người đâu, còn không mau bắt tiện nhân này cho bổn cung!”

“Thái hậu giá lâm—-” Đúng lúc này, một đám người vây quanh một lão phụ nhân tóc hoa râm đang lại đây.

“Mẫu hậu, người sao lại đến đây?” Nhìn thấy Thượng Quan Phi Yến, Long Trạch Vũ vội vàng nghênh tiếp.

“Ai gia nghe nói có xảy ra chút chuyện nên đến xem.” Nhìn thấy vệt máu trên mặt đất, Thượng Quan Phi Yến nhướng mày: “Sao lại thế này?”

“Mẫu hậu, người hãy thay nô tỳ làm chủ!” Đoan Mộc Tình quỳ gối trước mặt Thượng Quan Phi Yến, cuồng loạn khóc: “Vũ nhi chết rồi, mẫu hậu!”

“Cái gì?!” Nghe nói vậy, Thượng Quan Phi Yến mới nhìn đến Long Trạch Vũ Nhi đang nằm im trên đất, sắc mặt lập tức đại biến: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Là ai ác độc, giết chết Vũ nhi của ai gia?”

“Hoàng tổ mẫu, thỉnh ngài thay cháu dâu làm chủ! Thỉnh ngài thay chắt trai của người làm chủ!” Thấy Đoan Mộc Tình hung hăng cáo trạng trước, Mộ Dung Tâm Liên quỳ gối trước mặt Thượng Quan Phi Yến. Trên người nàng toàn là vết máu, sắc mặt cũng vì đẻ non mà trở nên trắng bệch, nhìn qua thật đáng thương.

Chờ Thượng Quan Phi Yến biết rõ mọi chuyện đã xảy ra, quải trượng trong tay nặng nề đập trên mặt đất: “Ta! Mau điều tra thật kỹ cho ai gia! Vô Kỵ, ngươi tới!”

Hoàng thái hậu tự mình điều Thượng Quan Vô Kỵ đi điều tra rõ mọi chuyện từ đầu đến cuối, Đoan Mộc Tình không có mở miệng. Tứ đại thế gia, mình đến từ Đoan Mộc gia, Mộ Dung Tuyết Liên liên quan đến Mộ Dung gia. Về phần Bạch gia, cho tới bây giờ chỉ giỏi kinh thương, Thượng Quan Vô Kỵ thế nhưng chính là lựa chọn thích hợp nhất.

Chỉ một lát sau, Thượng Quan Vô Kỵ liền tìm được cung nữ đưa điểm tâm cùng rượu cho Mộ Dung Tâm Liên, bất quá cung nữ này đã bị người diệt khẩu. Bầu không khí, bởi vì cái chết của một tiểu cung nữ mà đông thành một mảnh.

Đoan Mộc Tình phái người đưa điểm tâm cùng rượu ngon khiến cho Mộ Dung Tâm Liên đẻ non, hiện tại người này đã chết, khiến mọi người không thể không hoài nghi Đoan Mộc Tình: “Hoàng hậu, đây là chuyện gì?” Thượng Quan Phi Yến tuy rằng tuổi đã qua năm mươi, nhưng uy nghiêm vẫn còn đó.

“Mẫu hậu, nô tỳ không biết, nhất định là có người hãm hại nô tỳ.” Đoan Mộc Tình cũng không nghĩ đến kết quả lại như thế này, chính là cái gì nàng cũng chưa làm!

“Nhất định là ngươi!” Mộ Dung Tâm Liên kêu lên.

Vừa nghĩ tại Đoan Mộc Tình, chính mình cũng không thể mang thai, Mộ Dung Tâm Liên liền hận đến nghiến răng nghiến lợi. Không thể sinh con, cho dù Long Trạch Cảnh Thiên về sau có sủng ái nàng đến cỡ nào, nàng cũng không có chỗ dựa. Huống chi Long Trạch Cảnh Thiên chán ghét nàng rõ ràng đến vậy, sau này nàng đừng hy vọng cuộc sống ở Tĩnh vương phủ có thể an lành trôi qua.

“Chính ngươi không có đứa nhỏ, cho nên ghen tị ta có đứa nhỏ, cho nên mới hại hắn!”

Mộ Dung Tâm Liên run rẩy, cảm xúc dị thường kích động: “Vừa rồi tôi tận mắt thấy công chúa làm thương hoàng quý phi nương nương, hại nàng sanh non, hiện tại ngươi lại hại ta không có con được. Nhất định là các ngươi không chịu nổi cảnh Mộ Dung gia ta phú quý, cho nên mới hạ độc thủ! Nhất định là như vậy!”

Không để người khác hiểu rõ mọi chuyện, Mộ Dung Tâm Liên liền vọt đến trước mặt Đoan Mộc Tình, ôm lấy Đoan Mộc Tình, cùng nàng ta lăn lộn đấu đá trên mặt đất, loạn thành một đoàn.

“Ngươi làm càn! Rõ ràng là ngươi giết Vũ nhi! Ngươi quả thực quá độc ác!” Đoan Mộc Tình cũng không chịu yếu thế, kéo lấy tóc Mộ Dung Tâm Liên.

“Quả thực không ra thể thống gì! Còn thể thống gì nữa chứ!” Một vị hoàng hậu, một vị trắc phi, hiện tại lại như hai người đàn bà chanh chua chửi nhau, thật sự quá mức mất thể diện! Mặt Long Trạch Vũ đỏ lên, tức giận đến không thở được: “Tách các nàng ra cho trẫm! Tách ra!”

Cũng không biết có phải do Đoan Mộc Tình xui xẻo hay là sao, khi tách hai người ra, Đoan Mộc Tình đạp phải làn váy của Mộ Dung Tâm Liên, tính luôn hai cung nữ đang kéo họ, tổng cộng bốn người ngã xuống, Đoan Mộc Tình xúi quẩy nhất, bị đặt dưới thân ba người kia.

“Ai nha—” Đầu gối Mộ Dung Tâm Liên vừa lúc động phải bụng Đoan Mộc Tình, ngay sau đó, Đoan Mộc Tình liền cảm thấy bụng đau nức, lập tức lấy hai tay ôm bụng, không nghĩ đến đã muộn, một cỗ chất lỏng nóng hầm hập theo đùi chảy ra.

“Hài tử của ta, hài tử của ta!” Nhìn thấy tình huống như vậy, Đoan Mộc Tình ngây người: “Thái y, thái y, mau tới, cứu, cứu hài tử của ta!”

Đoan Mộc Tình mang thai, là chuyện khiến mọi người phi thường kinh ngạc. Nguyên bản nàng dự định đợi đến khi thai nhi ổn định mới đem tin này nói cho Long Trạch Vũ, không ngờ hôm nay lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

“Nương nương nén bi thương…” Thái y bắt mạch cho Đoan Mộc Tình, sau đó, lắc lắc đầu. Chỉ một câu, đã khiến hi vọng cuối cùng của Đoan Mộc Tình bay đi mất.

“Không! Con ta a—-” Đã trông ngóng đứa nhỏ này nhiều năm như vậy, thế nhưng thoáng chốc nó đã tan biến, Đoan Mộc Tình không thể nào chấp nhận được chuyên này, lắc đầu thét chói tai: “Không—–”

## 52. Chương 59

Chương 59: Ở chung trước hôn nhân?

Trùng Dương cung yến vốn hẳn phải phi thường náo nhiệt, nay bởi vì chuyện công chúa chết đi, ba vị nữ nhân của hoàng thất sanh non, lại trở nên phi thường quỷ dị. Mùi máu tràn ngập xoang mũi của mọi người, gió thu cũng trở nên lạnh thấu xương, bầu không khí phi thường yên tĩnh, tĩnh đến quỷ dị, tĩnh đến đáng sợ.

“Vương gia, ta mệt mỏi.” Đúng lúc này, Mộ Dung Thất Thất ôn nhu mở miệng: “Chúng ta trở về đi “

“Được!” Phượng Thương nhìn thấy vẻ mặt mệt mỏi của Mộ Dung Thất Thất, nắm lấy tay nàng, hướng Thượng Quan Phi Yến nói lời từ biệt.

“Nam Lân vương xin cứ quay về, đợi đến lúc Chiêu Dương công chúa xuất giá, ai gia nhất định tự mình đưa tiễn!” Thượng Quan Phi Yến có chút mệt mỏi phất phất tay.

Chuyện bê bối của hoàng thất để một Vương gia của nước khác như hắn nhìn thấy, nói như thế nào cũng vô cùng mất thể diện. Để cho bọn họ về trước là chuyện tốt, tránh đến lúc tra được chân tướng, thật sự là huyết mạch hoàng thất tự chém giết lẫn nhau, Bắc Chu quốc bọn họ mà biết e rằng cười đến rụng răng hàm.

Ra khỏi hoàng cung, Mộ Dung Thất Thất cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, ngay cả hô hấp, cũng trở nên sảng khoái .

“Tiểu thư!” Thấy Mộ Dung Thất Thất đi ra ngoài, Tố Nguyệt cùng Tô Mi lập tức tiến lênh nghênh đón.

“Đi thôi!” Mộ Dung Thất Thất lên xe ngựa, lại không nghĩ Phượng Thương lắc mình, cũng theo sau nàng tiến vào.”Khanh khanh, không bằng đi đến chỗ

của ta đi!”

“Vương gia là muốn ở chung trước hôn nhân?”

Mộ Dung Thất Thất kéo cây trâm xuống, tóc đen như mực cùng nhau trút xuống vai nàng như thác đổ.

Thật là mệt chết đi được! Mặc dù cây trâm “Thu Hoa” này rất đẹp mắt, nhưng là đám tơ vàng gom lại một chỗ thật sự là quá nặng, sớm biết cây trâm này sẽ đeo trên đầu nàng, ban đầu nên thiết kế nhẹ hơn .

“Ở chung trước hôn nhân? Việc này không tệ a!” Phượng Thương vươn tay, cầm lấy một nhánh tóc đen đặt ở trước mũi ngửi, “Ta không thành vấn đề, không biết ý của khanh khanh như thế nào?”

“Không tốt!”

Mộ Dung Thất Thất rút tóc của mình về, ngồi sang chỗ khác.

“Vương gia, ta muốn Hồi tướng phủ. Hôm nay bận rộn một ngày, ta đã mệt mỏi. Chờ sau khi thành thân, Vương gia có thể ngày ngày thấy ta. Bây giờ xin Vương gia rời đi trước, dù sao nam nữ khác biệt, qui tắc của tổ tiên không thể bỏ qua!”

Mộ Dung Thất Thất nói năng “có lý có ý\*”, khiến Phượng Thương không nhịn được cười khổ. Vốn cho rằng thông qua việc tiếp xúc lần này, Tiểu Vương phi sẽ nhận thức hắn, không nghĩ tới a……hắn cũng sẽ có một ngày ăn dưa bở, thế mà lại bị Mộ Dung Thất Thất “Đuổi” xuống xe ngựa. (\*ý tứ)

Nhìn xe ngựa của Mộ Dung Thất Thất chậm rãi đi xa, Phượng Thương nghe thấy bên cạnh vang lên một tiếng cười khẽ, nhìn qua, là Như Ý. Mặt của hắn căng lên đỏ bừng, muốn cười, nhưng lại không dám cười ra tiếng

“Cười đi, nhịn sẽ chết, không tốt”

“Ha ha ha ha!”

Không đợi Phượng Thương nói xong, Như Ý cong người ôm bụng, không ngừng cười to, cười đến nước mắt đều chảy ra.”Vương gia….. Ha ha ha…..Vương Phi thật là đáng yêu…. ha ha ha….Nếu để cho các tiểu thư của Bắc Chu biết chuyện ngày hôm nay…..Ha ha ha….Vương gia ắt “anh danh” suốt một đời a…..

“Vương gia nhà ngươi ăn dưa bở, ngươi rất vui vẻ sao?” Thấy khóe mắt Như Ý có nước mắt, Phượng Thương lắc đầu cười cười.

Nhớ tới bộ dáng tươi cười như hoa vừa nãy của Mộ Dung Thất Thất, trên người lại luôn tồn tại chút nhàn nhạt xa cách, Phượng Thương yếu ớt nói một câu “Bản thân ta là muốn dùng anh danh một đời, đổi lấy nụ cười của hồng nhan.”

Trở lại Thúy Trúc viên, Mộ Dung Thất Thất cho mọi người lui ra hết, chỉ lưu lại hai người Tố Nguyệt cùng Tô Mi.

Mộ Dung Thất Thất không nói lời nào, chẳng qua là lẳng lặng nhìn lá trà chuyển động trong chén, im lặng, không lên tiếng,Tô Mi cùng Tố Nguyệt thấy vậy, bắt đầu lo sợ. Có lẽ đi theo Mộ Dung Thất Thất “hóa người thường” đã lâu, các nàng đã quên thân phận cùng thủ đoạn của nàng ấy.

Ước chừng thời gian khoảng một chén trà, Mộ Dung Thất Thất nhẹ nhàng đặt chén trà xuống, “Tô Mi, Tố Nguyệt, các ngươi quay về Ma Vực, đổi Vô Tình cùng Thiết Huyết tới hầu hạ ta.”

Nghe nói như thế, trong lòng hai người “ca” một tiếng kinh hoảng, hai đầu gối lập tức cong xuống, “ba” một tiếng quỳ gối trước mặt Mộ Dung Thất Thất, “Tiểu thư, thuộc hạ sai rồi! Tiểu thư đừng đuổi chúng ta trở về!”

“Sao, đến lời của ta các ngươi cũng không nghe sao?” Thanh âm Mộ Dung Thất Thất âm trầm, mềm mỏng, ánh mắt khẽ dừng trên người của hai người, “Chẳng lẽ do ta không bằng cha nuôi, cho nên không sai khiến được các ngươi?”

“Tiểu thư, thuộc hạ biết sai rồi! Nô tỳ hẳn là nên làm tốt công việc của mình, ngăn Nam Lân vương lại. Thuộc hạ sai rồi”

Tố Nguyệt cùng Tô Mi ra sức dập đầu, hai người rất rõ hôm nay đã phạm phải sai lầm gì. Các nàng là người thân cận nhất bên người Mộ Dung Thất Thất, hôm nay tùy tiện để cho Phượng Thương đi vào. May mắn Phượng Thương đối với Mộ Dung Thất Thất không có ác ý, nếu hắn có lòng hại người, hạ độc thủ lúc không phòng bị , mặc dù Mộ Dung Thất Thất là cao thủ về võ công, nhưng nếu mất thế chủ động cũng sẽ chịu thiệt.

Hai người dập đầu khiến nền nhà “Đương đương” rung chuyển, nhưng Mộ Dung Thất Thất vẫn bất vi sở động.

Có lẽ là do những chuyện đã trải qua ở kiếp trước, mặc dù đã đến nơi này, nhưng mỗi lần Mộ Dung Thất Thất ngủ luôn là sáu phần ngủ bốn phần tỉnh. Cho đến khi bên cạnh có Tô Mi cùng Tố Nguyệt, hai người đối với nàng rất mực trung thành cùng tận tâm, thần kinh bị buộc chặt của nàng mới thoáng buông lỏng, dần dần cũng có thể ngủ yên.

Chẳng qua là lần này, hai người thế nhưng để Phượng Thương đi vào, xem ra, nàng lại muốn khôi phục trạng thái lúc trước.

Khó lắm mới có thể tin tưởng người khác một lần nữa, nàng đem tánh mạng của chính mình đặt trên người của hai người này. Có thể có người đáng giá để tín nhiệm sao? Kiếp trước, người kia được nàng tín nhiệm đến vậy, lại cho nàng một kích trí mạng, nỗi đau khi viên đạn xuyên thấu trái tim, đến bây giờ nàng vẫn có thể cảm nhận được. . . . . . .

Thấy ánh mắt Mộ Dung Thất Thất trở nên mờ ảo, Tô Mi cùng Tố Nguyệt đau lòng không thôi.

Năm đó khi Ma Tôn đại nhân mang Mộ Dung Thất Thất về Ma Vực, thần thái của nàng cũng như vậy. Rõ ràng gần ngay trước mắt, lại làm cho người ta cảm thấy xa không thể chạm, thật giống như vừa chạm vào, sẽ biến mất.

“Tiểu thư, cho nô tỳ một cơ hội sửa sai! Xin cho nô tỳ thêm một cơ hội!”

Dần dần, da thịt trên trán của hai người bắt rách ra, những tia máu nhỏ bắt đầu xuất hiện. Các nàng như thế nào đã quên, thân là cận vệ, các nàng chính là mắt của Mộ Dung Thất Thất, là lỗ tai của nàng, là phòng tuyến quan trọng của nàng a! Chủ tử của các nàng chỉ có một người duy nhất là Mộ Dung Thất Thất a! “Tiểu thư, xin cho chúng ta thêm một cơ hội! Một lần cuối cùng! Chúng ta nhất định sẽ không để cho tiểu thư thất vọng nữa!”

Chuyện hôm nay lại khiến cho sự tín nhiệm mà Mộ Dung Thất Thất thật vất vả mới bồi dưỡng dược, biến mất hầu như không còn, đây là có từ năm năm các nàng chung sống cùng bảo vệ a! Làm sao nhất thời sơ ý, thế nhưng làm mất sự tín nhiệm của tiểu thư đây. . . . . .

Lại qua thời gian một chén trà nữa, Mộ Dung Thất Thất đứng lên, ném một bình sứ nhỏ đến phía trước mặt Tô Mi cùng Tố Nguyệt.

“Chỉ lần này, một lần cuối cùng!”

“Dạ! Cám ơn tiểu thư! Cám ơn tiểu thư!” Có thể ở lại bên cạnh Mộ Dung Thất Thất, Tô Mi cùng Tố Nguyệt vui mừng, cao hứng kêu ra tiếng , hai người vội vàng đứng lên, cung kính đứng ở phía sau Mộ Dung Thất Thất.

“Trước thoa thuốc, để hủy dung sẽ không tốt. Nữ nhân phải xinh đẹp mới tốt!”

“Dạ! Dạ!”

Tô Mi cùng Tố Nguyệt thoa thuốc cho nhau, Mộ Dung Thất Thất nhìn theo bộ dáng vui vẻ ra mặt của hai người đi theo mình, cũng khẽ mỉm cười.

Nếu mạng sống chính là đánh bạc, vậy hãy để cho nàng đánh cược thử một lần nữa đi! Tùy hứng một lần nữa! Một lần nữa tin vào lòng người đi! Nếu sai rồi, cùng lắm thì bồi thêm một cái mạng nữa, chẳng qua là tiếp theo, không biết có còn có cơ hội sống lại lần nữa hay không. . .

Buổi tối, trong cung truyền đến tin tức, chân tướng đã rõ ràng, đầu sỏ gây nên tất cả mọi chuyện là Mộ Dung Tâm Liên. Nàng tự biên tự diễn, làm ra một vở kịch sanh non, nhưng một công ba việc. Chẳng những để cho hoàng hậu cùng Hoàng quý phi mất đi hài tử, còn giết Bình Dương công chúa.

“Tiểu thư, thật sự là Nhị tiểu thư làm sao? Thuộc hạ sao lại cảm thấy chuyện này có ẩn tình a?” Lau thuốc xong, cái trán Tố Nguyệt đã hết sưng, mặc dù còn có chút máu bầm, nhưng có thuốc của Mộ Dung Thất Thất, không dùng đến hai ba ngày sẽ hoàn hảo như lúc ban đầu.

“Nàng?” Mộ Dung Thất Thất khẽ cười một tiếng, “Bất quá là kẻ đáng thương chịu tội thay cho người khác mà thôi”

“Vậy rốt cuộc ai mới là người ẩn nấp phía sau?” Tô Mi nhướng mày, “Mặc dù tiểu thư khơi mào xung đột giữa Nhị tiểu thư cùng công chúa, nhưng những chuyện khác có chút ngoài dự tính a!”

“A….. Ai là người được lợi lớn nhất, người nào cười đến cuối cùng, người đó chính là hung thủ thật sự!” Trong ánh mắt của Mộ Dung Thất Thất, lướt qua ánh sáng mịt mùng, nhìn về phía hướng Tĩnh Vương phủ.

Trong địa lao, Mộ Dung Tâm Liên vẻ mặt tái nhợt, cầm lấy cửa lao, “Thả ta ra ngoài! Ta là Tĩnh Vương Trắc phi! Thả ta ra ngoài, ta bị oan!”

“Kêu la cái gì, hơn nửa đêm còn để người khác ngủ hay không? !” Đội trưởng nhà lao đi tới, vung roi lên vút vài phát, “Nếu còn không câm miệng, Lão tử đánh chết ngươi!”

Ăn đau, Mộ Dung Tâm Liên liền nhu thuận, không hề la hét ầm ĩ nữa, mà là nắm ống quần của tên cai ngục, run rẩy cầm lấy chiếc vòng vàng trên tay đưa lên, “Van xin ngươi giúp ta một chút, đi một chuyến đến Tĩnh Vương phủ, Tĩnh Vương nhất định trở lại cứu của ta! Van cầu ngươi!”

Thầm suy đoán giá trị của chiếc vòng vàng trong tay, đội trưởng nhà lao nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra một hàm răng vàng, ánh mắt đảo loạn trên người Mộ Dung Tâm Liên

“Còn có những thứ này, những thứ này, cũng có thể cho ngươi!”

Nhìn ra lòng tham của người này, Mộ Dung Tâm Liên vội vàng cởi tất cả vàng bạc châu báu trên người ra, đưa cho tên cai ngục, “Nếu như ta có thể ra ngoài, nhất định báo đáp đại ân đại đức của ngươi! Cầu xin ngươi, giúp ta tìm Tĩnh Vương gia, ta là ái phi của hắn, hắn nhất định sẽ giúp ta giải oan!”

“Cũng không tồi!” Đội trưởng nhà lao đem tất cả bảo bối cất xong, quay trở lại chỗ Mộ Dung Tâm Liên, mở cửa, cai ngục cười toe toét lộ một hàm răng vàng đi tới trước mặt Mộ Dung Tâm Liên.

“Tiểu mỹ nhân, muốn gia gia giúp ngươi đi ra ngoài, cũng được! Bất quá ngươi phải cho huynh đệ của gia gia khoái hoạt khoái hoạt!”

“Ngươi muốn làm gì!”

Mộ Dung Tâm Liên lúc này mới nhìn thấy trong đôi mắt sưng húp như quả đào kia chứa đầy dục vọng, nàng liên tiếp lui về phía sau, nhưng bởi vì thân thể yếu ớt, không có lui hai bước đã bị bàn tay to của cai ngục bắt được.

“Buông! Ta là Tĩnh Vương Trắc phi! Khốn kiếp! Buông! Ngươi thật to gan!” Mộ Dung Tâm Liên liền giãy dụa, bất quá ban ngày đã hao hết đấu khí, toàn thân một chút khí lực cũng không có, căn bản là không phải là đối thủ của tên cai ngục thân cường thể tráng, không bao lâu, đã bị lột sạch sẽ.

“Không hổ là nữ nhân của Vương gia, da thịt non mịn a!” Cai ngục ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Mộ Dung Tâm Liên, nước miếng hơi kém một chút nữa đã chảy ra. Bạch hoa nhuyễn ngọc kích thích giác quan của tên cai ngục, không đợi được thêm được nữa, hắn quơ tay vài cái đã cởi sạch chính mình.

“Van cầu ngươi, đừng! Ta mới vừa đẻ non, không được . . . . . .”

Mộ Dung Tâm Liên chảy nước mắt, dùng sức xô đẩy cai ngục đang ở trên người chính mính ra, nhưng sức lực của nàng quá mức yếu ớt, quả đấm nện trên người tên kia tựa như mưa nhỏ rơi xuống mặt đất, một chút hiệu quả cũng không có.

“Tiểu mỹ nhân, ngươi liền theo ta đi! Gia gia có hảo hảo thương yêu ngươi”

“A! Súc sinh……..ô ô ô…….cút ngay…….”.

Trước cửa lao , mờ mờ dưới ánh nến, bóng hình trên tường ra sức quấn lấy nhau, miệng của Mộ Dung Tâm Liên bị bàn tay to của cai ngục che lại, nước mắt tuyệt vọng chảy xuống hai má, rơi vào tóc đen xỏa dài trên rơm rạ, từng giọt trong suốt long lanh, mang theo vô hạn phẫn hận……cùng khuất nhục và không cam lòng.

Thời gian, tựa hồ đặc biệt chậm, tựa như qua một thế kỷ.

Chờ lao đầu kéo quần lên, khi hắn cảm tháy hài lòng, đứng lên, nước mắt Mộ Dung Tâm Liên đã cạn hết.

“Mùi vị không tệ! Gia lần sau còn…..” Lao đầu còn chưa nói hết, “bùm” một tiếng ngã trên mặt đất, sau lưng lóe sáng một thanh chủy thủ. Mà phía sau tên lao đầu, có một hắc y nhân.

“Còn có thể động chứ?”

“Ngươi, ngươi là ai?” Đột nhiên xuất hiện hắc y nhân, khiến cho Mộ Dung Tâm Liên hoảng sợ. Chẳng lẽ là tới giết người diệt khẩu ? Chẳng lẽ nàng cứ uất ức chết đi như vậy? Nàng không cam lòng a! Rõ ràng nàng mới là người bị hại a!

Hắc y nhân ném một bộ y phục cho Mộ Dung Tâm Liên, “Trong cung đã tuyên bố ra bên ngoài rằng mọi chuyện đều do ngươi làm, ngươi bây giờ chỉ như rác rưởi đáng chết, nếu không đi chỉ có thể biến thành oan hồn. Ngươi có thể lựa chọn đi theo ta, cũng có thể ở chỗ này chờ chết.”

Ngay từ lúc trước, Mộ Dung Tâm Liên đã đoán được kết quả, nhưng nàng vẫn như cũ ôm ảo tưởng. Ít nhất nàng vì Long Trạch Cảnh Thiên mang thai, vì hắn đẻ non, hắn ít nhiều cũng phải nhớ đến tình cũ. Không nghĩ tới…..

“Ta, ta đi theo ngươi!” Chịu đựng đau đớn trên người, Mộ Dung Tâm Liên cắn răng đứng lên, đem bộ y phục màu đen mặc vào.

“Đi!”

Hắc y nhân tựa hồ đối với hoàn cảnh chung quanh vô cùng quen thuộc, Mộ Dung Tâm Liên cẩn thận đi theo sát phía sau hắn, mãi cho đến khi hoàng cung bị bọn họ bỏ xa ở phía sau.

“Ân nhân, cám ơn ngươi!” Đi tới chỗ an toàn, Mộ Dung Tâm Liên cũng nhịn không được nữa, xụi lơ trên mặt đất, há mồm hít thở, thống khổ trên người kích thích nàng, nếu không phải vì mạng sống, nàng căn bản là kiên trì không được bao lâu nữa.

“Ba !” Hắc y nhân ném cho Mộ Dung Tâm Liên cái túi, “Trốn đi! Chạy tới nơi không ai biết, một lần nữa bắt đầu đi!”

Mở cái túi ra, bên trong là một bọc vàng lá, Mộ Dung Tâm Liên lúc này dập đầu ba cái với hắc y nhân, “Ân nhân, hôm nay ngươi đã cứu ta, mạng của Mộ Dung Tâm Liên sẽ là của ngươi. Ngày sau ân nhân có cần bất kỳ gì, xin cứ việc phân phó, cho dù dầu sôi lửa bỏng, ta cũng không chối từ!”

“Cũng biết nên báo ân à…..” Hắc y nhân cười một tiếng, tiến lên đỡ Mộ Dung Tâm Liên dậy, “Vô luận ngươi ngày sau hiển vinh hay là hèn mọn, ngươi chỉ cần làm một việc, đừng để cho Mộ Dung Thất Thất sống tốt, đó chính là báo đáp ta!”

“Mộ Dung Thất Thất? !” Nghe cái tên quen thuộc, nhớ tới một loạt biến cố hôm nay, đều bởi do nàng ta dẫn theo Phỉ Thúy lộ diện, sau đó mình mới có kết cục bi thảm đến vậy, Mộ Dung Tâm Liên cắn răng, hung hăng gật gật đầu.

“Ân nhân yên tâm, Mộ Dung Thất Thất cũng là cừu nhân\* của ta, chỉ cần ta còn có một chút hơi thở, nhất định sẽ cùng nàng đối địch, khiến cho nàng cả đời không thể sống tốt! Có ta không có nàng, có nàng không có ta!” (\*kẻ thù)

“Ta đây an tâm! Ngươi đi nhanh đi, chậm nữa không tốt!”

Mộ Dung Tâm Liên từ biệt Hắc y nhân, đau đớn bước đi chầm chậm, đi chưa tới hai bước, quay đầu lại nhìn thì hắc y nhân kia đã sớm không thấy bóng dáng.

Hắc y nhân kia là ai? Tại sao đối với Mộ Dung Thất Thất có thù lớn như vậy ?

Những thứ này Mộ Dung Tâm Liên không biết, cũng không muốn tìm hiểu. Điều duy nhất hiện tại nàng có thể xác định chính là, mình phải đi Bắc Chu quốc. Không vì cái gì khác, đơn giản là Mộ Dung Thất Thất sẽ đến đó, đơn giản là Mộ Dung Thất Thất đã phá hủy một đời của nàng!

Nàng muốn báo thù! Muốn báo thù! Vì mẫu thân, vì nhi tử, vì vị trí Vương Phi đã mất đi, vì đủ loại khuất nhục nàng đã phải chịu đựng! Nàng nhất định phải báo thù! Nhất định phải làm cho Mộ Dung Thất Thất rơi xuống mười tám tầng địa ngục, trọn đời không được siêu sinh! Thời điểm tin tức Mộ Dung Tâm Liên vượt ngục truyền đến, Mộ Dung Thất Thất đang miễn cưỡng nằm ở trên nóc nhà, tận hưởng bánh hoa cúc Tô Mi mới vừa nghiên cứu chế tạo ra.

“A? Chạy?” Mộ Dung Thất Thất khóe miệng câu cong lên một chút tà mị.

“Tiểu thư, có muốn tra xét hay không ?”

Trực giác của Mộ Dung Thất Thất nói cho nàng biết, không thể lưu Mộ Dung Tâm Liên lại. Hơn nữa, việc nàng đã làm tất nhiên không được có một khe hở, cũng tuyệt đối không cho địch nhân một cơ hội sống! Diệt cỏ không tận gốc, xuân phong thổi lại sinh! Huống chi là Mộ Dung Tâm Liên là một Tiểu Cường ngoan cố đánh không chết! Cho nên, người này, phải chết!

“Phát ra “Truy mệnh phù”, vô luận người nào, chỉ cần chém xuống đầu của Mộ Dung Tâm Liên, chính là “Đệ nhất sát thủ” năm nay.”

“Dạ!”

Trong cung, Long Trạch Vũ bởi vì chuyện của Mộ Dung Tâm Liên mà giận dữ, lập tức hạ chỉ, truy nã Mộ Dung Tâm Liên khắp cả nước. Trong lúc nhất thời, bức họa của Mộ Dung Tâm Liên dán đầy phố lớn ngõ nhỏ của Tây kỳ quốc, toàn bộ người dân Tây kỳ đều biết “tất cả việc xấu” của Mộ Dung Tâm Liên, không ngừng phỉ nhổ nữ nhân lòng dạ rắn rết kia.

Cùng lúc đó, Minh Nguyệt Hinh-Nam Phượng Nhị công chúa lại bị người quên lãng.

Không có hai tay, Minh Nguyệt Hinh ở trong hoàng cung Tây kỳ quốc không ngừng khóc rống, khiến cho Long Trạch Vũ cũng loay hoay đến bể đầu sứt trán, chỉ có thể thỉnh Minh Nguyệt Thịnh đến trấn an. Bất quá, tựa hồ một chút hiệu quả cũng không có, mãi cho đến chạng vạng, Minh Nguyệt Thịnh mới về đến Chất Tử phủ\* của mình. (\*phủ con tin)

“Người nào? !” Mới vừa đẩy cửa vào thư phòng, Minh Nguyệt Thịnh liền nhận thấy có điều khác thường. Một giây sau, hai đạo ngân quang thẳng tắp hướng tới hai mắt hắn mà đến.”Oanh!” Minh Nguyệt Thịnh nghiêng người tránh né, hai tay kẹp lấy ngân châm, nhưng không ngờ đối phương còn chuẩn bị chiêu kế, một thanh chuỷ thủ chói sáng phi như bay tới đó, cách cổ họng của hắn chỉ có nửa tấc.

“Ca—” Minh Nguyệt Thịnh há mồm, cắn chủy thủ, ngân châm trong tay đồng thời bay ra, hướng thẳng đến hai má của đối phương. Chẳng qua chưa đợi ngân châm đến bên người kẻ nọ, đã bị đối phương phất tay áo, đem ngân châm thu vào trong tay.

“Điện hạ, điện hạ!” Phúc Nhĩ ở ngoài cửa nghe được động tĩnh bên trong, vội vàng đi vào, thấy trong thư phòng xuất hiện một nam tử mặc áo hồng, Phúc Nhĩ cả kinh “Ngươi là người phương nào? Vì sao tự tiện xông vào Chất Tử phủ?”

“A, thân thủ của thái tử điện hạ thật tốt!” Hồng y nam tử xoay người lại.

Trời ạ! Nhìn người nọ, Phúc Nhĩ không nhịn được ở trong lòng tán thưởng. Thái tử nhà mình đã là thiên nhân chi tư\* rồi, không nghĩ tới cõi đời này còn có người xuất trần thoát tục hơn như vậy. Không chỉ có Phúc Nhĩ, ngay cả Minh Nguyệt Thịnh khi nhìn thấy hồng y nam tử, tim cũng đập nhanh hơn hai nhịp. Bất quá, đối phương không lớn lắm, chỉ có thể xem là thiếu niên. (\*người có dung mạo tuấn mĩ xinh đẹp)

Thiếu niên này, ước chừng mười lăm, sáu tuổi. Nhìn từ xa, giống như thần tiên hạ phàm, xuất trần thoát tục, phiêu dật dị thường. Nhìn gần, thì mày ngài mắt phượng, chiếc mũi xinh đẹp, môi anh đào, da thịt thì nõn nà, mặt như hoa đào, linh hoạt trong sáng, không nhiễm một hạt bụi nào.

Mặc dù một thân hồng y nóng bỏng, lại không chút nào ảnh hưởng đến khí chất trên người, ngược lại màu hồng yêu dị kia càng thêm tô đậm khí chất bất phàm của hắn. Mà giữa mi tâm thiếu niên này chấm một nốt chu sa màu đỏ tươi đẹp, khiến cho tiên khí trên người hắn, còn thêm một tia mê luyến dưới trần gian, khiến hắn trông như nửa người nửa tiên.

Chắc chắn, thế ngoại tiên nhân chính là bộ dáng này a! Trong lòng Minh Nguyệt Thịnh bỗng sinh ra ý nghĩ như vậy.

“Vụt—-” Khi Minh Nguyệt Thịnh còn đang thất thần, thiếu niên kia tựa như một trận gió, đi tới trước mặt hắn, quạt ngọc đặt trên huyết mạch ở cổ hắn, “Thái tử, thất thần, sẽ mất mạng !”

“Lớn mật!” Thấy thiếu niên vô lễ như vậy, Phúc Nhĩ hét lớn một tiếng, hai tay nắm lại, đánh úp về phía sau lưng thiếu niên

“Nhìn không ra, lão bá lại là cao thủ!”

Thiếu niên cười một tiếng, như mộng như ảo, thân ảnh biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, đợi Phúc Nhĩ kịp phát hiện, ngọc phiến\* đã đặt trên cổ họng hắn, nếu thêm nửa phân, đầu hắn sẽ rơi xuống đất. (\*quạt ngọc)

Phúc Nhĩ sợ hãi, trước nay hắn chưa từng gặp qua thân thủ quỷ mị như vậy, nhất thời thấy lành lạnh, một mảnh mồ hôi lạnh thấu xương. Mặc dù trong lòng sợ hãi, nhưng Phúc Nhĩ rất nhanh trấn định lại.

“Đại hiệp, ngài nấu cần tiền tài, xin cứ tự nhiên. Nếu muốn nhân mạng, xin bỏ qua cho thái tử nhà ta, lấy mạng ta là được!”

“Không được!” Minh Nguyệt Thịnh phục hồi tinh thần lại, mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm hồng y thiếu niên, hàn khí trên người bắn ra, “Ngươi nếu dám làm Phúc Thị bị thương, đi khắp chân trời góc biển, ta cũng sẽ giết ngươi!”

Trong lúc nhất thời, không khí trong phòng ngưng đọng, hồng y thiếu niên không thu tay, cũng không động thủ, chẳng qua là mỉm cười đánh giá chủ tớ bọn họ.

“A, cũng rất thú vị.”

Qua một lúc lâu, thiếu niên thu cây quạt, thối lui qua một bên, ngồi xuống ghế làm bằng gỗ cây lê “Tự giới thiệu một chút, ta tên là Quang Hoa. Tới đây là cùng điện hạ nói chuyện làm ăn!”

“Quang Hoa công tử? !” Không chỉ Phúc Nhĩ, ngay cả Minh Nguyệt Thịnh cũng giật mình.

Tin đồn Quang Hoa công tử tuyệt thế vô song, hôm nay vừa thấy, dung mạo như vậy, năng lực như vậy, thủ đoạn như vậy. Thật đúng là chỉ có thể hai chữ “Quang Hoa” mới xứng với hắn. Chẳng qua là, làm cho người ta trăm triệu lần không nghĩ tới chính là, Quang Hoa công tử còn trẻ tuổi như vậy……

Đối phương đã nói mục đích đến, Minh Nguyệt Thịnh gật đầu, Phúc Nhĩ lặng lẽ lui ra, đóng cửa lại.

“Làm ăn? Không biết Quang Hoa công tử muốn cùng ta làm ăn cái gì? Ta bất quá là một con tin, có cái gì có thể làm cho đại danh đỉnh đỉnh Quang Hoa công tử coi trọng đây?”

Đối phương thần không biết quỷ không hay tiến vào Chất Tử phủ, hiện tại lại nói ra thân phận, xem ra quả thật là có vấn đề. Minh Nguyệt Thịnh ngồi xuống đối diện Quang Hoa công tử, vẻ mặt vẫn lười nhác như cũ, chẳng qua là trong mắt thỉnh thoảng hiện lên một tia tinh ranh, khiến cho không người nào có thể khinh thường. “Ngôi vị hoàng đế………” Quang Hoa công tử chậm rãi phun ra hai câu, “Thái tử ý nghĩ như thế nào?”

Không thể không nói, Quang Hoa công tử nói thẳng như vậy, khiến cho Minh Nguyệt Thịnh có chút ngạc nhiên.”Ngôi vị hoàng đế” đích xác là thứ vô cùng mê người. Nhưng là Minh Nguyệt Thịnh không hiểu, Quang Hoa công tử tại sao tìm tới cửa, tại sao giúp mình? Thiên hạ không có bữa cơm nào là miễn phí, đạo lý này, hắn hiểu rõ .

Nhìn thấu “tâm sự nho nhỏ” của Minh Nguyệt Thịnh, Quang Hoa công tử mở ngọc phiến trong tay ra, nhẹ lay động .

“Quần áo mà Hạ Lan Mẫn đang dùng, toàn bộ đều do Tuyệt Sắc phường của ta làm ra, Long bào của phụ hoàng ngươi cũng đều do chính tay ta tạo thành. Nếu ta động chút tay chân trên đó, không quá một tháng, bọn họ sẽ vì tim đập nhanh mà chết. Đến lúc đó công tử liền có cơ hội……”

Quang Hoa công tử nói như vậy, Minh Nguyệt Thịnh cũng hiểu rõ vì sao đối phương có thể cuồng ngạo đến thế.

Hạ Lan Mẫn đối với quần áo của Tuyệt Sắc phường yêu thích thành nghiện, từ khăn tay lụa, đến la quần vớ gấm, từng đường kim mũi chỉ trên người nàng, đều phải là sản phẩm do Tuyệt Sắc phường làm ra mới được.

Nếu dựa theo lời nói của Quang Hoa công tử, hạ dược trên quần áo, là chuyện thần không biết quỷ không hay, cũng là biện pháp tốt nhất.

“Ngươi muốn cái gì? Hoặc là, ngươi nghĩ muốn lấy gì từ ta?”

Thấy Minh Nguyệt Thịnh nghiêm túc bàn chuyện, Quang Hoa công tử cười khẽ, một đôi mắt phượng nhếch lên, hào quang bắn ra bốn phía, “Ta là thương nhân, thương nhân tự nhiên là coi trọng nhất ích lợi . Nếu ta giúp điện hạ ngồi vào ngôi vị hoàng đế, ta muốn U Vân mười sáu châu….”

Vừa nghe cái này, Minh Nguyệt Thịnh nổi giận. U Vân mười sáu châu, trong đó bốn châu phía nam là Bắc Đại môn quan của Nam Phượng quốc, nối liền tam quốc, là địa phương quân sự tất yếu. Hiện tại Quang Hoa công tử mở miệng muốn U Vân mười sáu châu, rõ ràng là muốn Minh Nguyệt Thịnh gây tổn hại đến lãnh thổ quốc hoa! Như vậy sao được!

“U Vân mười sáu châu? ! Quang Hoa công tử khẩu khí thật lớn! Chẳng lẽ là muốn tự lập ngôi vua? !”

“Thái tử điện hạ quá nóng vội, lời của ta còn chưa nói hết đâu! Ta chỉ muốn “thông hành lệnh đặc biệt” của U Vân mười sáu châu.

“Thông hành lệnh đặc biệt?” Cái này, Minh Nguyệt Thịnh biết.

Nam Phượng quốc cùng Bắc Chu, Tây kỳ, Đông Lỗ giáp nhau, chỗ giao giới chính là U Vân mười sáu châu.

Năm đó ba đại gia tộc phân Tần quốc ra, U Vân mười sáu châu cũng bị chia cắt. Tứ quốc mỗi quốc chiếm bốn châu. Bởi vì vị trí địa lý đặc thù, khiến cho U Vân mười sáu châu thành nơi tứ quốc mua bán trao đổi, thương nhân tứ quốc tụ tập ở chỗ này thường xuyên lui tới, ngay cả các quốc gia ngoài khu vực, cũng tới đây giao dịch, cho nên lợi nhuận lớn vô cùng.

Nhưng là, thương nhân có thể ở U Vân mười sáu châu làm ăn, cũng không phải là người bình thường, hoặc là thương nhân đại diện cho hoàng gia, hoặc là vương công quý tộc, hoặc là thế gia công tử….. đều có thân phận hiển hách, cùng hoàng thất các nước có vô số quan hệ, cũng đều không phải là thương nhân tầm thường.

Tiến vào U Vân mười sáu châu, người có thể ở đó buôn bán, nhất định phải có “Thông hành lệnh đặc biệt” ! Nhưng lệnh này, cực kỳ khó có được, chỉ nắm giữ ở trong tay hoàng gia, dân gian thương nhân căn bản là không cách nào nhận được.

Hiện nay, đặc biệt thông hành lệnh của Nam Phượng quốc đang ở trong tay chất nữ Hạ Lan Liên của Hoàng quý phi Hạ Lan Mẫn, Quang Hoa công tử muốn, chính là cái này .

“Nếu như điện hạ lên ngôi, hãy đem “Thông hành lệnh đặc biệt” cho ta, ta hàng năm sẽ cho điện hạ một phần tiền lãi. Điện hạ cảm thấy như thế nào?”

“Ba phần! Ta muốn ba phần tiền lãi! Buôn bán ở U Vân mười sáu châu, có bao nhiêu lợi nhuận, Quang Hoa công tử nhất định so với ta càng thêm hiểu. Cho nên ta muốn ba phần tiền lãi, một chút cũng không quá phận!” Minh Nguyệt Thịnh không do dự chút nào, trực tiếp vươn ra ba ngón tay.

“Được!”

Quang Hoa công tử vô cùng sảng khoái đáp ứng, sau đó lấy ra một tờ “Hiệp ước”. Thấy Hồng Y thiếu niên đến thứ này cũng chuẩn bị sẵn, Minh Nguyệt Thịnh thế mới biết, đối phương là có dự tính mà đến, đã sớm muốn cùng hắn làm vụ mua bán này rồi, trong lòng, cũng càng thêm tín nhiệm Quang Hoa công tử.

Hai người ký tên, đóng dấu, hai bản giống nhau, mỗi người một bản.

Quang Hoa công tử cẩn thận đem hiệp ước cất xong, cuối cùng đưa cho Minh Nguyệt Thịnh một cái cái đàn ngọc điêu khắc Quan Âm.

“Điện hạ sau khi về nước, đem theo tín vật này đi tuyệt sắc phường ở kinh thành Nam Phượng, chưởng quỹ Phương Bách sẽ nghe theo lệnh của điện hạ làm việc. Ta chờ tin tốt từ điện hạ!”

“Ngươi cứ như vậy tin ta?” Minh Nguyệt Thịnh yên lặng nhìn thiếu niên tuấn mỹ tràn đầy tự tin trước mắt “Nếu ta thất bại, ngươi ắt bại lộ”

“Ha ha!” Nghe Minh Nguyệt Thịnh nói như vậy, Quang Hoa công tử thản nhiên cười.

“Điện hạ là chân mệnh thiên tử, như thế nào lại bại chứ! Thái tử điện hạ thắng, chính là ta thắng. Hai bên trao đổi, tất cả mọi người đều có lời, điện hạ có thể không động tâm sao? Huống chi, trong cung không phải là còn có Uyển hoàng hậu giúp đỡ sao….. “

Quang Hoa công tử càng nói, sắc mặt Minh Nguyệt Thịnh càng khó nhìn. Hắn thế nhưng biết hoàng hậu đương nhiệm của Nam Phượng quốc- Cổ Quân Uyển là người của mình, còn có cái gì là hắn không biết ?

“Trừ phi, thái tử đã quên Miêu gia ba trăm hai mươi mốt miệng oan hồn, trừ phi thái tử gối lên gối mây, nằm trên ngọc chẩm, hàng đêm ngủ ngon….”

“Câm mồm !” Nghe được câu cuối cùng, Minh Nguyệt Thịnh hét lớn một tiếng, một chưởng đem chiếc bàn làm từ gỗ cây hương thung trước mặt Quang Hoa công tử đập nát, “Không được nhắc đến mẫu hậu của ta!”

Minh Nguyệt Thịnh lúc này, hoàn toàn khác với kẻ phong lưu quần áo lụa là thường ngày. Hai mắt đỏ lên, dữ tợn căm tức nhìn Quang Hoa công tử, ánh mắt kia, hận không đem hắn đi băm thây vạn đoạn! Hận không thể ăn thịt hắn, uống máu hắn!

Miêu Sở Vân, Nam Phượng hoàng hậu, bởi vì sử dụng độc thuật, bị biếm vào lãnh cung, sau lại vì Miêu gia Mưu nghịch, bị tịch thu tài sản, giết hết cả nhà…..

Ngoại nhân đều cho là Sở Vân ác độc, cho là Miêu gia đáng chết. Chỉ có Minh Nguyệt Thịnh vĩnh viễn cũng không quên được, vào cái đêm mười năm trước, lãnh cung hừng hực đại hỏa, lửa cháy ngập trời. Mẫu hậu của hắn, dùng mạng của mình, dùng mạng Miêu gia, đổi lấy bình an cho hắn…..

“Thịnh Nhi, ngươi nhất định phải hảo hảo mà sống sót! Cho dù là khuất nhục mà sống, đừng sợ tội tham sống sợ chết, nhất định phải sống sót! Nhất định phải vì mẫu hậu cùng Miêu gia sửa lại án oan, làm cho thế nhân biết mẫu hậu chết oan!”

Lời dặn dò trong lửa đỏ, vào phút cuối cùng của Miêu Sở Vân, đến nay vẫn còn vang ở bên tai Minh Nguyệt Thịnh. Mỗi đêm, hắn ở trong mơ nhìn thấy mẫu hậu trong lửa mỉm cười đến khi bị thiêu đốt thành tro tàn, hàng đêm trằn trọc, không cách nào ngủ được….Dù hắn có chết, cũng sẽ không quên những lời này!

“Ba ba!” Quang Hoa công tử vỗ nhẹ nhẹ tay hai cái, “Ta còn tưởng rằng ở Tây kỳ mười năm, hận thù của thái tử đã biến mất đến dường như không còn, hiện tại vừa nhớ lại, tâm lại loạn. Thái tử cũng dùng ánh mắt như vậy nhìn ta, người ngươi hận, người ngươi cần trả thù, đang ở Nam Phượng quốc, ta không phải là nơi ngươi trút giận.”

“Hừ!” Minh Nguyệt Thịnh túm lấy Ngọc đàn khắc Quan Âm trong tay Quang Hoa công tử, ngạo khí cường đại bao trùm, hắn hai mắt lạnh lùng nhìn Quang Hoa công tử, toàn thân tản ra vẻ uy nghiêm đẹp đẽ quí giá, cùng vẻ phong lưu lúc trước vô cùng bất đồng, đây là khí chất chỉ vương giả mới có!

“Chờ trẫm lên ngôi, nhất định sẽ trị ngươi tội bất kính hôm nay!”

“Vậy, ta đây mỏi mắt mong chờ…..

Một tiếng “trẫm” khiến cho Minh Nguyệt Thịnh hoàn toàn lột xác. Nam nhân này đã giác ngộ, bầu trời phía nam, phải đổi……

Ngày Mộ Dung Thất Thất rời đi càng ngày càng gần, nữ tử Tây kỳ mười sáu đã lớn, Mộ Dung Thất Thất đúng ngày mười chín tháng chín là tròn mười sáu tuổi. Bởi vì nàng là Chiêu Dương công chúa được hoàng thượng sắc phong, Nam Lân vương phi tương lai của Bắc Chu quốc, cho nên lễ trưởng thành được tổ chức rất chi long trọng. Mặc dù trước đó Tây kỳ hoàng thất đã trải qua một loạt vận rủi, nhưng lễ trưởng thành của Chiêu Dương công chúa rất lớn, Long Trạch Vũ ắt phải phái cung đình lễ quan tới đây. Còn nữa, Mộ Dung Thất Thất gần đây nhân duyên không tệ, con cháu thế gia cũng tới rất nhiều.

“Chúc mừng công chúa!” Bạch Ức Nguyệt so sánh với Mộ Dung Thất Thất lớn hơn một tháng, đã sớm búi tóc. Hôm nay tới đây, Bạch Ức Nguyệt đưa cho Mộ Dung Thất Thất lễ vật là một củ tử sâm ngàn năm. Nhân sâm trăm tuổi đã không nhiều, Tử sâm lại càng ít hơn.

“Đa tạ!” Đối với Bạch Ức Nguyệt, Mộ Dung Thất Thất rất có hảo cảm, cho nên ở lễ trưởng thành lúc trước của Bạch Ức lại Nguyệt đã đưa cho nàng một bộ “Hải Đường Xuân” làm lễ vật chúc mừng.

“Công chúa lấy chồng ở xa, ngày sau phải dùng tới, có thể lấy ban chỉ của ca ca ta, đến cửa hàng của Bạch gia. Chỉ cần là việc chúng ta có thể làm được, nhất định sẽ giúp công chúa !”

Ban chỉ mà Bạch Ức Nguyệt nói, là Mặc ngọc ban chỉ mà trong cái đêm ngắm trăng kia, Bạch Mục Phi đã đặt cược cho Mộ Dung Thất Thất. Hiện tại Bạch Ức Nguyệt nói như vậy, chắc chắn là ý tứ của Bạch Mục Phi, đôi huynh muội này nhân phẩm rất tốt, Mộ Dung Thất Thất vốn giữ lại Mặc Ngọc ban chỉ bởi sau này ắt có lúc cần dùng.

“Ức Nguyệt, ta cũng không biết nên như thế nào biểu đạt sự biết ơn đối với huynh muội các ngươi!”

“Công chúa ở Bắc Chu sống hạnh phúc, chính là đã tạ ơn chúng ta rồi!” Bạch Ức Nguyệt cười ngọt ngào, “Thời gian không còn sớm, người ở phía ngoài sớm đã sốt ruộc, tất cả mọi người đều tới đây xem lễ! Chúng ta đi thôi!”

Dấu hiệu của việc trưởng thành, là phải búi tóc. Hôm nay, mái tóc dài của Mộ Dung Thất Thất được thả xuống, mềm mại rủ, thả thẳng xuống mắt cá chân.

Búi tóc, thường do mẫu thân hoặc là phụ thân đến hoàn thành, nhưng là thân mẫu Lý Thu Thủy của Mộ Dung Thất Thất đã vào Phật đường mười lăm năm, mặc dù Mộ Dung Thái đã sớm phái người đi Phật đường mời, nhưng nàng đến bây giờ còn không có xuất hiện.

Đối với người mẫu thân ở kiếp này, Mộ Dung Thất Thất một chút ấn tượng cũng không có. Nghe nói nàng mới ra đời không bao lâu, Lý Thu Thủy đã vào Phật đường, đem Mộ Dung Thất Thất gào khóc đòi ăn ném cho Mộ Dung Thái, không bước ra Phật đường nửa bước.

Nhiều năm như vậy, Mộ Dung Thái thủy chung cho rằng Lý Thu Thủy vào Phật đường, là bởi vì Mộ Dung Thất Thất, cảm thấy cũng là do Mộ Dung Thất Thất, mới làm hắn mất ái thê. Vì vậy mới có thể tùy ý để người khác khi dễ Mộ Dung Thất Thất, chính mình lại làm như không thấy, đối với nàng không những không quan tâm, mà còn hờ hững.

Thật ra, Mộ Dung Thái vô cùng rõ ràng nguyên nhân trong đó, nữ tử kia tiến phật đường, là bởi vì nam nhân nàng yêu mến đã qua đời, mới chặt đi ý niêm lưu luyến trần thế trong đầu. Nhưng mà trong lòng hắn luôn lờ đi việc này, cho nên đem tất cả oán giận đều phát tiết ở trên người Mộ Dung Thất Thất.

Chẳng qua là, hài tử này vô tội a.

“Thừa tướng đại nhân, giờ lành đã đến.” Quan lễ nghi ở bên cạnh nhắc nhở Mộ Dung Thái.

“Ai……” Mộ Dung Thái thở dài.

Nàng quả nhiên vẫn không chịu đi ra, không chịu tới gặp hắn, ngay cả trong lễ trưởng thành của con họ, mẫu thân như nàng cũng không nguyện ý trình diện. Nhưng mà, nếu đã như vậy, lúc trước, khi đang hoài thai, cần chi phải vượt ngàn dặm xa xôi đến Nhạn Đãng sơn, nói cho hắn quân tình Bắc Chi, khiến cho cái nam tử thần tiên kia bại trong tay hắn a!

Nói vậy, nàng chắc cũng không ngờ được rằng Phượng Tà sẽ chết, không hề dự đoán được kết quả như vậy…..Nếu nàng biết Phượng Tà vì bại trận, mà lấy cái chết tạ tội, nàng hẳn sẽ không giúp hắn, mà thanh danh của Mộ Dung Thái có được nhờ trận này cũng không có được, hắn cũng chẳng thể trở thành thừa tướng của một quốc gia.

Rốt cuộc là vận mệnh, hay là lòng người trêu người đây? Thủy nhi, ngươi chỉ nhớ rõ tư thế hiên ngang oai hùng của Phượng Tà, có từng nhớ được, năm ấy, ở rừng hoa đào, ngươi quay đầu cười một tiếng, làm ta say mê, khiến lòng ta rối loạn.

“Ta tới!” Mộ Dung Thái cầm lược, đi tới trước mặt Mộ Dung Thất Thất.

Đây là lần đầu tiên sau nhiều năm như vậy, Mộ Dung Thái thật tình cẩn thận đánh giá nữ nhi này. Nàng không có thừa kế gen ưu tú của phụ mẫu, gương mặt này đặt ở Mộ Dung gia, quả thực quá bình thường. Chẳng qua là, Mộ Dung Thái mới phát hiện, Tam nữ nhi này của mình có một đôi mắt long lanh yêu mị, sặc sỡ loá mắt.

Ánh mắt động lòng người như vậy, như thế nào lại là một nữ tử bình thường đây! Chỉ cần nhìn sơ qua biểu hiện của nàng ở cung yến, căn bản là không phải là “Phế vật” a! Nghĩ đến những chuyện đã xảy ra gần đây, Mộ Dung Thất Thất dần dần lột xác, Mộ Dung Thái trong lòng cảm khái vạn phần.

Mặc dù cái nữ nhi này không có thừa kế hắn và dung mạo của Thủy nhi , nhưng là con của bọn hắn, như thế nào có thể kém!

“Ngươi lớn rồi……” Mộ Dung Thái nhất thời cảm khái vạn phần, trong lòng cũng dâng lên một cổ áy náy.

Thời gian trôi qua thật nhanh, đứa trẻ oa oa khóc lớn trong ngực hắn, hôm nay đã lớn lên thành một thiếu nữ xinh đẹp, sẽ phải gả làm vợ người khác. Xem nhẹ nữ nhi nhiều năm như vậy, hiện tại đối mặt với nàng, Mộ Dung Thái cũng không biết nên nói cái gì cho phải.

Mà đối với người phụ thân Mộ Dung Thái này, Mộ Dung Thất Thất không có cảm giác đặc biệt gì.

.

Nàng không phải là chủ nhân đích thực của thân xác này, sao có thể sinh ra tình phụ tử với hắn đây! Huống chi, người này thân là phụ thân, nhưng những chuyện lúc đã làm với nàng lại hết sức lãnh khốc vô tình. Cho dù hắn hiện tại làm một vị phụ thân từ ái trong mắt mọi người, cùng với sự áy náy trong lòng hắn, nhưng mà, hắn nên áy náy, nên sám hối với cái người đã chết kia, nàng, bất quá chỉ là người ngoài.

“Vẫn là để ta đi!”

Đang lúc Mộ Dung Thái cầm lược sắp chạm vào mái tóc đen của Mộ Dung Thất Thất, một thanh âm thanh lệ truyền vào trong tai mọi người.

“Loảng xoảng……. Nghe thế giọng nói vừa quen thuộc vừa xa lạ kia, lược gỗ trong tay Mộ Dung Thái rơi trên mặt đất.

“Thủy nhi, là nàng sao?”

Mộ Dung Thái không dám xoay người, sợ quay đầu lại, nhìn thấy chỉ là ảo ảnh. Nữ nhân nhẫn tâm kia, tuyệt tình đến mức vô luận hắn cầu xin như thế nào, cam đoan kiểu gì, nàng vẫn không chút do dự, không hề lưu tình, chỉ cho hắn một bóng dáng băng lãnh, để hắn một mình mười lăm năm. Hiện tại, thật sự là nàng tới sao?

“Phu quân.”…..

Bao lâu, không nghe thấy xưng hô thế này rồi? Mộ Dung Thái cũng không nhớ rõ, có lẽ là trong đêm tân hôn, bọn họ trai tài gái sắc, tài tử giai nhân, ỷ ôi trước khung cửa sổ. Chẳng qua là, một tiếng “Phu quân” nàng gọi là chân thành sao? Nàng thật xem hắn là phu quân sao?

“Phu quân, hay là ta tới vì Thất Thất búi tóc đi!”

Thanh y nữ tử xuất hiện ở trước mặt Mộ Dung Thái, quỳ gối nhặt lên lược gỗ trên mặt đất.

“Thủy nhi, thật sự là nàng!” Cho đến khi thấy thân ảnh nàng, Mộ Dung Thái mới tin tưởng mắt của mình. Mười lăm năm rồi, hắn béo, vóc người biến dạng rồi, già rồi, không hề nữa anh tuấn. Nhưng nàng, vẫn như cũ xinh đẹp, một chút cũng không thấy già.

Làn da trắng nõn non mềm, trán trơn bóng như ngọc, mũi xinh đẹp, đôi mắt cười…..Thời gian cũng không có ở trên người nàng lưu lại bất cứ dấu vết gì, nàng vẫn giống như năm đó, chưa từng biến hóa.

“Phu quân, đã lâu không gặp.”

Lý Thu Thủy chậm rãi cười một tiếng, bình yên như thủy tiên nở rộ trong đêm đông, cao nhã hào phóng . Giở tay nhấc chân, cũng là phong phạm nữ tử con nhà thế gia.

“Ừ……Đã lâu không gặp.”

Lý Thu Thủy xuất hiện, khiến cho toàn bộ mọi người hết sức giật mình. Đặc biệt là thế gia thế hệ sau mấy năm nay chỉ vẻn vẹn từ chỗ cha mẹ biết Thừa tướng phu nhân lễ Phật, còn chưa từng thấy qua vị Thừa tướng phu nhân, Lý gia Đại tiểu thư.

“Nàng sao lại đến đây?” Lưu Yên Chi xoắn chặt chiếc khăn cầm trong tay, hung tợn nhìn chằm chằm bóng lưng Lý Thu Thủy. Mặc dù nàng là lễ vật Lý Thu Thủy đưa cho Mộ Dung Thái, cũng nhờ vậy hưởng thụ lấy mười mấy năm vinh hoa, nhưng là nàng không hề cảm kích Lý Thu Thủy!

Nữ nhân này, ở Phật đường mười lăm năm, tại sao không tiếp tục ở đó đi? Tại sao phải đến! Thấy ánh mắt si mê của Mộ Dung Thái, trong lòng Lưu Yên Chi phẫn hận không thôi, hắn quả thật vẫn nhớ thương tiện nhân này, khó trách mỗi lần thời điểm làm chuyện kia, hắn luôn động tình ôm Lưu Yên Chi kêu “Thủy nhi”

Lý Thu Thủy nhìn Mộ Dung Thất Thất, ánh mắt vô cùng phức tạp. Qua thật lâu, mới nói một câu “Thất Thất, đã lớn như vậy rồi……..”

“Nương…..”

Rốt cục cũng thấy thân mẫu của khối thân thể này- Lý Thu Thủy. Thắc mắc nhiều ngày của Mộ Dung Thất Thất hoàn toàn biến thành nghi ngờ. Nàng lớn lên không giống Lý Thu Thủy, một chút cũng không giống !

## 53. Chương 60

Chương 60: Dấm chua của Phượng Thương bay đầy trời.

Không giống Mộ Dung Thái, cũng không giống Lý Thu Thủy! Vậy nàng rốt cuộc là ai? Cái thân mình này, rốt cuộc còn cất giấu những bí mật gì? Chẳng lẽ là di truyền cách đại, nàng lớn lên giống tổ phụ mẫu hoặc là ngoại tổ phụ mẫu? Hình như còn có trường hợp này, nhưng sự thực cái dạng này cũng rất hiếm a.

“Thất Thất, để vi nương búi tóc, được chứ?” Lý Thu Thủy không biết ý nghĩ trong nội tâm Mộ Dung Thất Thất, chỉ ôn hòa hỏi.

“Được!”

Lý Thu Thủy bước về phía sau Mộ Dung Thất Thất, tỉ mỉ chải từng sợi tóc cho nàng, một cái, hai cái, ba cái….Nước mắt Lý Thu Thủy rơi xuống, rơi trên tóc đen của Mộ Dung Thất Thất, như mưa tuôn xối, làm ướt tóc nàng.

“Thủy nhi, Thất Thất đã lớn, chúng ta nên cao hứng! Nên cao hứng!” Nhìn thấu nội tâm kích động của thê tử. Mộ Dung Thái đứng bên cạnh vội vàng nhẹ giọng khuyên giải, an ủi.

“Ta biết. Ta chỉ không chỉ nghĩ đến thời gian lại nhanh như vậy, mười sáu năm…”

Khi tóc Mộ Dung Thất Thất được búi lên, Lý Thu Thủy cầm một cây trâm bạch ngọc cắm lên.

“Kết thúc buổi lễ.” Quan lễ nghi ngẩng đầu cất cao giọng, Mộ Dung Thất Thất đứng lên, chung quanh vang lên một tràn vỗ tay, vì sự trưởng thành của nàng mà ăn mừng. Búi tóc, khiến cho nàng trở thành “người lớn” ở cái thế giới này.

Buổi tối, Mộ Dung Thất Thất ngồi trong phòng kiểm kê lại những lễ vật đã thu được, không nghĩ tới lần trưởng thành này, nàng thế nhưng nhận được năm cái trâm cài đầu.

Trâm phỉ thúy là do Lý Vân Khanh đưa, trâm lam huỳnh thạch là từ Thượng Quan Vô Kỵ, Long Trạch Cảnh Thiên tặng một cây trâm san hô hồng, Minh Nguyệt Thịnh gửi một cây trâm bằng thủy tinh tím, bốn cây trâm bốn người tằng tuy rằng không phải do Thông bảo trai tạo ra, nhưng đều có giá trị không tầm thường.

Duy độc Phượng Thương, đưa tới chỉ là một cây trâm bạc bình thường.

“Tiểu thư, ngày thường Vương gia vung tay hào phóng lắm, sao trong lễ trưởng thành của tiểu thư, Vương gia lại tặng một lễ vật bình thường như vậy?” Tô Mi cầm ngân sai\*, xem trái ngó phải, không thấy có bí mật gì ẩn dấu. Chỉ thấy nó có chút cổ, bởi vì cây trâm này không toát ra ánh sáng, mà lại có chút ám trầm. (\*trâm bạc)

“Cây trâm này, hẳn là có ý nghĩa đặc biệt đi! Nếu ta đoán không sai, cây trâm này là di vật của mẹ hắn- Minh Nguyệt công chúa.”

“Khanh khanh thực rất hiểu ta!” Mộ Dung Thất Thất vừa dứt lời, cửa bị người mở ra, Phượng Thương xuất hiện ở ngoài cửa.

“Vương gia, sao ngài lại đến đây?” Mộ Dung Thất Thất rất là kinh ngạc. Trời đêm gió lạnh, Phượng Thương xuất hiện tại Thúy Trúc viên của nàng, chắc chắn là không đến từ cửa chính, chẳng lẽ là—

” Khanh khanh, nàng đoán đúng đây, bổn vương là trèo tường vào.”

Phượng Thương thoải mái bước vào khuê phòng của Mộ Dung Thất Thất, cẩn thận đánh giá một vòng:” Khuê phòng của khanh khanh không có chút khí dong chi tục phấn, như vậy tốt! Rất là tốt!”

Trong đêm tối, Phượng Thương đột nhiên xuất hiện, chắc chắn không đến chỉ để nói chuyện trên trời dưới đất. Mộ Dung Thất Thất ra hiệu cho Tô Mi pha trà, Tố Nguyệt lấy điểm tâm, còn mình đến trước mặt Phượng Thương mà ngồi xuống.

“Vương gia, ngài vẫn chưa trả lời vấn đề của ta, đã trễ thế này, ngài tới làm chi vậy?”

“Nhớ nàng.” Phượng Thương khe khẽ nói, khiến cho Tô Mi đang châm trà suýt chút nữa thì đổ nước ra khỏi ly.

“Ha ha…” Mộ Dung Thất Thất xấu hổ cười hai tiếng. Cổ nhân không phải đều rất rụt rè kín đáo sao? Vì cái gì vị Nam Lân vương này lại khác người như vậy? Còn chưa đại hôn, mà ban đêm ban khuya lại xông vào khuê phòng của nàng, nếu để cho người ta biết, số nước miếng của mấy vị ưa dạy lễ nghi đạo đức đủ để dìm chết nàng, nhưng hình như, một chút hắn cũng không để ý.

Nhìn thấy biểu tình trên mặt Mộ Dung Thất Thất, đôi mắt đen của Phượng Thương bỗng chìm xuống, trong lời nói ra, lại để lộ chút ai oán: “Xem ra, khanh khanh một chút cũng không nghĩ đến ta! Uổng công ta ngày ngày đều nhớ thương nàng, đêm chẳng chợp mắt, ăn cũng không ngon miệng….”

“Khụ khụ!” Tô Mi cùng Tố Nguyệt hoàn toàn hỏng mất, khuôn mặt nhỏ nhắn của hai người đỏ ửng một mảnh. Cô gia tương lai nói chuyện thực quá to gan a? Nghe nói người Bắc Chu rất thuần phác, chẳng lẽ bên kia mọi người đều thổ lộ hết ra như thế này sao? Vậy chẳng phải xấu hổ đến chết người ?!

“Các ngươi lui xuống đi!”

Mộ Dung Thất Thất phất tay, Tô Mi, Tố Nguyệt lập tức tuân lệnh, chạy đi mau như gió, giống như trong phòng có ôn dịch gì đó, tránh không kịp.

“Trong lòng khanh khanh vẫn có ta a, cho nên mới cố ý cắt đuôi các nàng.”

Phượng Thương cười cười đến bên người Mộ Dung Thất Thất, rút đi cây trâm Bạch Ngọc trên đầu nàng: “Hôm nay là lễ trưởng thành của khanh khanh, ta chỉ nghĩ muốn búi tóc cho khanh khanh.”

Không đợi Mộ Dung Thất Thất cự tuyệt, trong tay Phượng Thương đã nhiều thêm một cây lược, nhẹ nhàng lướt trên mái tóc của Mộ Dung Thất Thất. Thủ pháp thành thạo, đây có vẻ không phải là lần đầu tiên. Chẳng lẽ, hắn từng giúp người khác búi tóc?

“Khi ta còn nhỏ, thường nhìn thấy phụ thân búi tóc cho mẫu thân, khi đó ta thực buồn bực. Tỳ nữ của mẫu thân thực rất nhiều, vì sao phụ thân còn muốn tự mình động thủ? Tìm một cơ hội, ta liền hỏi lên nghi hoặc trong lòng. Còn nhớ, khi mẫu thân nghe xong, nàng xấu hổ đến đỏ bừng mặt, đem ta cùng phụ thân đẩy ra ngoài cửa. Phụ thân ôm lấy ta, nói cho ta biết, chờ con lớn lên, có người thương, liền có thể cảm nhận được niềm vui trong đó.”

Phượng Thương chậm rãi nói, Mộ Dung Thất Thất im lặng nghe. Trong lúc nhất thời, trong phòng an tĩnh lại, không khí dị thường hài hòa. Tóc Mộ Dung Thất Thất rất dày, mềm mịn, giống như tơ lụa thượng hạn, lẳng lặng nằm trong tay Phượng Thương, hưởng thụ sự ôn nhu của hắn.

“Vương gia hẳn là có người thương, cho nên thủ pháp mới thuần thục như vậy.” Mộ Dung Thất Thất cúi thấp đầu, giấu tay trong ống áo.

Hắn nói những điều nàng, hẳn là để nàng biết khó mà lui? Hắn có người yêu, muốn vì nàng ta búi tóc, cho nên mới dùng phương thức kín đáo như vậy nói cho nàng, để nàng không can thiệp đến bọn họ? (TC: 77 đúng là dị nhân, người ta đang tỏ tình mà bả… =,=)

“Xin Vương gia cứ yên tâm! Ta là nữ tử, cũng biết xuất giá tòng phu. Mặc dù chiếm lấy vị trí Vương phi, bất quá cũng chỉ là tạm chấp nhận cuộc hôn nhân do hai nước an bày. Khi mọi người đều dần quên chuyện này, ra sẽ nhượng lại vị trí Vương phi cho nữ tử Vương gia âu yếm, thành toàn cho hai người!”

“Ca—” Nghe vậy, cây lược gỗ trong tay Phượng Thương bị hắn nắm chặt đến mức gãy thành hai nửa. Nàng nói cái gì? Muốn thành toàn cho hắn cùng người trong lòng hắn? Nàng nghĩ hắn có người khác, nghĩ rằng trong tim hắn có nữ nhân khác? Thành toàn?! Sao nàng có thể nói ra dễ dàng như vậy, vui sướng như vậy, rốt cuộc trong não tiểu nữ nhân này nghĩ cái gì vậy? Hay là, nàng có người trong lòng, cho nên mong ước mau sớm sớm rời xa hắn?!

“Khanh khanh quả thực nghĩ như vậy? “Phượng Thương cúi đầu, bắt lấy cằm của Mộ Dung Thất Thất, nhìn chăm chú vào mắt nàng. Trong cặp mắt long lanh xinh đẹp kia không có chút sợ hãi, chẳng ghe tuông, không chút buồn rầu, cũng chẳng có tình ý.

Nàng đối với mình không… có chút cảm tình nào a! Đôi con ngươi của Phượng Thương hiện lên bi thương, trong lòng ẩn ẩn đau. Nguyên lai, cảm giác yêu đơn phương là vậy, tựa như nhìn hoa hồng trên ngọn cây, nghĩ muốn hái, lại chẳng thể nào không chịu tổn thương.

Trước khi nhận thức nàng, hắn không biết tình là thứ chi, sau khi biết nàng, biết rõ mọi chuyện, cũng biết sự chua sót khi động tình.

“Nếu ta rời bỏ, có thể khiến uyên ương liền cánh, tất nhiên ta muốn thành toàn!”

Trên người Phượng Thương tràn ngập ưu thương nhàn nhạt, khiến cho Mộ Dung Thất Thất có chút khó nhìn thấu tâm hắn.

Xem ra, hắn nhất định rất rất yêu cô gái kia, cho nên mới có ánh mắt đau thương như vậy. Nguyên lai những người đứng ở trên cao, cũng có chuyện có thể khiến họ buồn rầu, hoang mang. Nhưng mà không biết nàng kia là ai nhỉ, sao họ lại không thể ở chung một chỗ? Xem ra, mình thực sự là một cái bóng đèn lớn a.

Suy nghĩ của hai người, một trái một phải, loằng ngoằng như đang vẽ tranh, người hướng trái, kẻ hướng phải.

“Ai—” Phượng Thương buông tay ra, xoay mặt liền thấy trên bàn có bày bốn cây trâm cài đầu, ghen tuông nhất thời nổi lên.

Khó trách nàng nói muốn thành toàn cho hắn, kỳ thật là nàng muốn hắn thành toàn cho nàng! Nàng rốt cuộc có biết hàm nghĩ của việc tặng trâm cài trong lễ trưởng thành là gì hay không? Chẳng những thu trâm cài đầu của nam nhân, còn nhận một lúc bốn cái! Xem ra tiểu vương phi của hắn rất là đào hoa! Chẳng lẽ trong đó có nam nhân trong lòng nàng? Vậy hắn nên làm cái gì bây giờ?

“Vương gia, vương gia….” Thấy Phượng Thương nhìn chằm chằm vào đám trâm cài đầu trên bàn, Mộ Dung Thất Thất buồn bực. Mấy cây trâm này chọc hắn sao? Vì sao ánh mắt của hắn lại như vậy?

Mộ Dung Thất Thất vội vàng thu hồi chúng lại, cất vào trong hộp trang sức của mình. Hành động của nàng, càng khiến Phượng Thương thêm nghi ngờ.

“Khanh khanh, trâm cài đầu ta tặng nàng không tốt sao? Vì sao ngươi còn nhận của người khác?” Phượng Thương lập tức hé ra khuôn mặt cực kỳ đáng thương, tiến đến trước mặt Mộ Dung Thất Thất, ánh mắt nhìn chằm chằm vào hộp trang sức mà nàng đang che chở.

Trước khi đi Bắc Chu, hai người không thể gặp mặt, cho nên Phượng Thương mới ráng nhẫn đến hiện tại, mới trộm lại đây, không nghĩ tới tiểu vương phi của hắn lại thu nhiều trâm cài đầu như vậy.

Bốn cây! Nói cách khác tức là hắn có bốn tình địch? Rốt cuộc là ai? Hắn nhất định phải bảo Nạp Lan Tín tra ra mới được!

Dám để ý tiểu vương phi của hắn, những người đó ăn gan hùm mật gấu sao? Vị vương phi này đã được hắn chọn, nàng là của hắn! Hắn nhất định phải đánh chết hết đám ruồi bọ này mới được! (TC: Thương ca cute dã man)

“Trâm cài đầu vương gia tặng ta tốt lắm, bằng không ta cũng sẽ không nhận lấy. Về những thứ này, đều là lễ vật bằng hữu đưa tặng, tất nhiên không thể từ chối.”

Biểu hiện của Phượng Thương khiến cho Mộ Dung Thất Thất cảm thấy buồn bực. Hắn nghèo lắm à? Sao lại dùng cái bộ thèm nhỏ dãi mà nhìn trâm cài của nàng? Mấy cây trâm này bán cũng đâu được bao nhiêu vàng, vì sao hắn lại nhìn chúng y như người đói nhìn thấy bánh mì a?

“Khanh khanh, tặng ta bốn cây trâm này cho ta được không? Ta đổi cho nàng bằng những cây trâm của Thông bảo trai, mặc kệ nàng muốn gì, ta cũng mua cho nàng.”

Châu báu trang sức của Thông bảo trai, cái này, thực đúng là một điều kiện hấp dẫn. Nếu Mộ Dung Thất Thất là nữ tử tầm thường, nhất định sẽ động tâm. Nhưng mà nàng là lão bản đứng sau Thông bảo trai, đám trâm cài kia đều là do nàng thiết kế, cho nên điều kiện hấp dẫn này của Phượng Thương, hoàn toàn chẳng có chút tác dụng với nàng.

“Vương gia, lễ vật của bằng hữu tặng, sao lại có thể dùng để trao đổi cơ chứ, thế chẳng phải là cô phụ tấm lòng của bằng hữu sao!”

Phượng Thương thiếu chút nữa là “cưỡng chế cướp lấy”, Vương phi của hắn thực có chút “gian ngoan không thay đổi”. Vì sao nàng lại không giống nữ nhân khác ham tài một chút, cẩn thận một chút, mẫn cảm một chút?

Bất quá nói lại, nếu Mộ Dung Thất Thất cũng giống như những nữ tử háo sắc, hung hăng ngốc nghếch, ánh mắt nông cạn kia, hắn cũng sẽ không nhìn trúng.

Chính mà, vấn đề mấu chốt hiện tại là làm cách nào để lừa lấy đám trâm cài chướng mắt kia từ trong tay tiểu vương phi của hắn! Chờ hắn lấy được chúng nó, hắn nhất định nghiền chúng nó thành bụi phấn, rồi bảo người ta bao lại ném trả cho chủ nhân của chúng nó. Hừ! Vương phi của Phượng Thương hắn, sao có thể để cho người khác mơ ước chứ!

♪♫♪♫♪♫♪♫♪♫♪♫

Đang lúc Phượng Thương vắt óc nghĩ cách để lừa lấy mấy cây trâm trong tay Mộ Dung Thất Thất, ngoài cửa truyền đến thanh âm của Tô Mi: “Phu nhân!”

“Tiểu thư đâu?”

“Tiểu thư đang ở trong phòng, xin phu nhân đợi nô tỳ bẩm báo!”

Nguyên lai là Lý Thu Thủy đến đây. Vì thanh danh của Mộ Dung Thất Thất, Phượng Thương không thể nán lại thêm nữa. Lúc gần đi, Phượng Thương oán giận nhìn chằm chằm hộp trang sức trong tay Mộ Dung Thất Thất, “hung hăng” nhìn lướt qua lần nữa, mới nhảy ra cửa sổ.

Nam nhân này, thực sự rất kỳ quái— Nhìn thân ảnh màu trắng trước mắt biến mất, Mộ Dung Thất Thất bỗng dưng có thêm chút nghi hoặc. Chẳng bỏ ngoài việc yêu mến tay người, hắn còn mê luyến các vật? Thích thu thập trâm cài đầu? (=.=)

“Tiểu thư, phu nhân tới!” Tô Mi vén rèm cửa lên, không có Phượng Thương, nàng thoáng thả tâm.

Mặc dù biết người này không phải mẫu thân của mình, nhưng nàng ta đối với thân mình nàng có công sinh dưỡng, Mộ Dung Thất Thất vẫn thực tuân thủ lễ tiết, nói: “Nương, mời ngồi!”

“Con cứ thoải mái, để mẫu thân nhìn con tí!”

Lý Thu Thủy lôi kéo tay của Mộ Dung Thất Thất, để nàng ngồi cạnh mình, thân thiết nhìn nàng.

Bị một nữ nhân nhìn chằm chằm, Mộ Dung Thất Thất có chút không được tự nhiên. Không biết có phải cảm giác của nàng có vấn đề hay không, sao lại cảm thấy trong ánh mắt có ẩn chứa tâm tình khác, giống như nhìn nàng, lại giống như nhìn người nào đó thông qua nàng.

“Thất Thất, trước mặt nương còn muốn ngụy trang sao? Mau gỡ “Thủy nguyệt chi kính” xuống đi, để nương nhìn mặt con nào!”

Thủy nguyệt chi kính! Lý Thu Thủy thế nhưng biết được trên mặt nàng đeo thủy nguyệt chi kính? Nói như vậy ắt hẳn nàng đã đoán chính xác, nói không chừng nàng căn bản không phải nữ nhi thân sinh của Mộ Dung Thái, mà Lý Thu Thủy biết rõ chân tướng!

Mang theo nghi vấn này, Mộ Dung Thất Thất chậm rãi gỡ xuống tấm mặt nạ trong suốt như nước trên mặt, lộ ra diện mạo chân chính của nàng.

“Giống, thực giống—” Nhìn thấy khuôn mặt của Mộ Dung Thất Thất, Lý Thu Thủy kìm lòng không đậu hộc ra ba chữ, ánh mắt của nàng hiện lên vẻ kích động.

“Nương, ta giống ai?” Mộ Dung Thất Thất ra vẻ khờ dại, tò mò nhìn Lý Thu Thủy.

“Giống….” Nhận thấy mình thất thố, Lý Thu Thủy vội vàng ho khan một tiếng: “Ta nói, con giống…..phụ thân con!”

“Nương, phụ thân người nói, là hắn?” Mộ Dung Thất Thất không dễ dàng buông tha, tiếp tục hỏi: “Phụ thân ta không phải Mộ Dung Thái sao?”

“Hắn?” Nghe Mộ Dung Thất Thất nhắc đến Mộ Dung Thái, Lý Thu Thủy hừ lạnh một tiếng, vẻ khinh miệt cùng khinh bỉ hiện rõ trong mắt, giống như cảm thấy Mộ Dung Thất Thất nói vậy, là tự hạ thấp giá trị bản thân nàng.

Xem ra, nàng thật sự không phải nữ nhi của Mộ Dung Thái. Nhưng mà, “phụ thân” mà Lý Thu Thủy nói…đến tột cùng là ai? Chẳng lẽ Lý Thu Thủy năm đó đã phản bội Mộ Dung Thái? Nàng là nữ nhi của Lý Thu Thủy cùng người kia sao?

“Nương, phụ thân thân sinh của ta là ai?” Mộ Dung Thất Thất im lặng nhìn Lý Thu Thủy, mê mang.

Nàng là Đại tiểu thư Lý gia, huyết thống cao quý, nắm đó Lý Thu Thủy không thuận theo ý nguyện của cha mẹ, nghĩa vô phản cố\* gả cho thư sinh nghèo khó- Mộ Dung Thái, mười dặm trang sức màu đỏ đi theo, từng chấn động một thời. Có trợ giúp của nàng, Mộ Dung Thái chẳng những lấy được danh hiệu trạng nguyên ở khoa thi năm ấy, mà còn như cá gặp nước trên đường thương trường. (\*đạo nghĩa không cho phép chùn bước)

Nhưng mà, mười sáu năm trước, sau khi nàng sinh Mộ Dung Thất Thất liền đột nhiên tiến Phật đường, từ đó đến nay không hề đi ra. Không ai biết vì sao nàng lại tiến Phật đường trong thời điểm Mộ Dung Thái nổi tiếng khắp thiên hạ.

Rất nhiều người nói là bởi vì Mộ Dung Thái cưới tiểu thiếp, làm trái với lời thề son sắt của đôi họ. Cho nên Lý Thu Thủy thương tâm, chặt đứt mọi chuyện.

Cũng có người nói nàng được Quan Âm đại sĩ chỉ điểm, phải ở Phật đường thanh tu, mới có thể giúp Mộ Dung Thái thuận lợi bình an, vì nam nhân nàng âu yếm, Lý Thu Thủy rốt cuộc lựa chọn vào Phật đường, mà Mộ Dung Thái cũng vì vậy mà ngày càng thăng quan tiến chức. Còn có người nói, Lý Thu Thủy tâm cao khí ngạo, khi sinh Mộ Dung Thất Thất, thân mình đã bị tổn thương, cho nên không thể sinh sản được nữa, nàng không thể chấp nhận chuyện này, không thể chịu nổi việc đứa con kế thừa cho Mộ Dung phủ là do tiểu thiếp sinh, cho nên mới đoạn tình tuyệt nghĩa.

Tóm lại, Mộ Dung Thất Thất nghe qua đủ loại tin đồn, nhưng mà không biết cái nào là thật, cái nào là giả, người duy nhất biết chính là đương sự trước mắt nàng đây.

Mộ Dung Thất Thất thẳng thắng, khiến cho Lý Thu Thủy luống cuống: “Ta không thể nói. Thất Thất, con không nên ép ta….”

Đối mặt với ánh mắt như hiểu rõ mọi việc của Mộ Dung Thất Thất, Lý Thu Thủy liền né tránh: “Con chỉ cần biết Mộ Dung Thái không phải là phụ thân thân sinh của con là được!”

Bộ dáng của Lý Thu Thủy khiến cho Mộ Dung Thất Thất rất là hoài nghi. Vì sao nàng lại thấy được trong mắt Lý Thu Thủy, có hận ý?

Mặc dù chỉ chợt lóe qua, có chút lúng túng, nhưng nàng vẫn mẫn cảm thấy được sự hận thù dày đặc đó. Nàng ta rốt cuộc hận ai? Là hận Mộ Dung Thái sao? Cho nên mới phản bội hắn? Nếu hận Mộ Dung Thái, vì sao lại không để ý sự chênh lệch thân phận, nhất định phải gả cho hắn? Rốt cuộc trong chuyện này còn ẩn dấu những bí mật gì?!

“Thất Thất, trước đây là nương không tốt, xem nhẹ con, mới khiến con gặp nhiều ủy khuất, nương thực xin lỗi con!” Lý Thu Thủy động tình nắm lấy bàn tay Mộ Dung Thất Thất, khóe mắt hiện lên vài giọt lệ, vẻ mặt hối hận, còn đột nhiên đau lòng nàng: “Nương thực xin lỗi con!”

Lý Thu Thủy bỗng nhiên như vậy khiến Mộ Dung Thất Thất sợ run. Chẳng lẽ nàng ta thật sự có nỗi khổ bất đắc dĩ trong đó?

Một khi đã vậy, nàng cũng sẽ không truy vẫn. Dù sao, ai chẳng có những bí mật khó có thể bày tỏ của riêng mình? Huống chi, sau lưng phu quân dan díu với kẻ khác, đối với Lý Thu Thủy mà nói cũng không phải chuyện tốt gì cho cam, nếu nàng cùng người nọ thật tâm yêu nhau, có sai chỗ nào đâu! Vậy chuyện này cứ bỏ qua đi.

Đối với nữ nhân, hơn nữa còn là nữ nhân đang rơi lệ, Mộ Dung Thất Thất có chút khó xoay xở. Tuy rằng người này không phải mẹ đẻ của mình, nhưng tốt xấu gì cũng đã ban cho mình thân mình này, mặc dù nàng không thể hiếu thuận như nữ nhi đối với mẫu thân, nhưng nhẹ giọng trấn an, Mộ Dung Thất Thất vẫn biết làm.

“Nương nên xin lỗi, đâu chỉ mỗi ta, chẳng lẽ nương đã quên đi tỷ tỷ ở trong cung sao? Mấy ngày trước đây tỷ tỷ vừa mới đẻ non, tâm tình rất kém, nếu mẫu thân đi thăm nàng, nói không chừng tâm tình nàng sẽ tốt lên nhiều.”

“Nàng?”

Quái lạ, khi nhắc đến Mộ Dung Tuyết Liên thanh âm của Lý Thu Thủy liền lãnh đạm hơn rất nhiều, không có sự thân thiết, mà rất xa cách. Thậm chí,trong thanh âm của nàng, còn để lộ cảm giác nhục nhã.

Đây rốt cuộc là cái gia tình phức tạp đến mức nào a!

Mộ Dung Thất Thất đến giờ mới nhận thấy được vấn đề này. Nàng bỗng nhiên nghĩ tới tư liệu mà Tố Nguyệt đã tra về Mộ Dung Tuyết Liên, nàng sinh ra sau khi Mộ Dung Thái cùng Lý Thu Thủy kết hôn được tám tháng, Mộ Dung phủ nói với ngoại nhân rằng phu nhân đẻ non….

Nhưng mà hiện tại nhìn bộ dáng phẫn hận của Lý Thu Thủy, chẳng lẽ Mộ Dung Tuyết Liên không phải đẻ non, mà là sinh hoàn toàn đủ tháng? Chẳng lẽ trước khi kết hôn Lý Thu Thủy đã mang thai Mộ Dung Tuyết Liên? Nói vậy, Lý Thu Thủy là vì có con mới lập gia định, Mộ Dung Thái không phải đã cưỡng ép Lý Thu Thủy, nàng bởi vì có bầu, bất đắc dĩ mới gả cho Mộ Dung Thái? Khó trách, khó trách khi Lý Thu Thủy nhắc đến Mộ Dung Thái cùng Mộ Dung Tuyết Liên, trong mắt căn bản chẳng có chút yêu thương.

Mặc dù khi sáng lúc Lý Thu Thủy búi tóc cho nàng, dù gọi Mộ Dung Thái là phu quân nhưng trong thanh âm chẳng để lộ chút cảm tình, Mộ Dung Thất Thất có thể nhận thấy điều ấy. Khó trách lại vậy—-

Nếu xét theo phương diện này, Mộ Dung Thất Thất có chút đồng tình với Lý Thu Thủy. Tuy rằng xuất thân phú quý, nhưng dù sao cũng chỉ là một nữ tử, không thể làm chủ được vận mệnh của mình. Vậy Mộ Dung Thất Thất kia, chẳng lẽ là xuất phát từ việc Lý Thu Thủy muốn trả thù Mộ Dung Thái, mới cùng người khác sinh nàng ta ra?

Nghĩ vậy, Mộ Dung Thất Thất bỗng nhiên cảm thấy chủ nhân thực sự của khối thân thể này thực đáng thương. Lý Thu Thủy bất quá chỉ xem nàng ta như công cụ để trả thù Mộ Dung Thái…. chẳng lẽ bản tính phức tạp như vậy, mới là tính người sao?

“Thất Thất, không cần xen vào chuyện của tỷ tỷ con, nàng là người lớn, biết cách tự chiếu cố mình. Con gả sang Bắc Chu, cách sơn thủy vạn dặm, tha hương nơi dị quốc, người hiện tại nương lo lắng nhất chính là con!”

Lý Thu Thủy nắm lấy bàn tay của Mộ Dung Thất Thất, trong lời nói tràn ngập ý thân.

“Phượng Thương có đối tốt với con không? Gả làm vợ người tất nhiên không so được với ở nhà. Tuy rằng hắn không có cha mẹ, con không cần lo chuyện phụng dưỡng phụ mẫu hắn, nhưng hắn là hoàng tộc, lễ nghi của hoàng thất rất rườm rà, hơn nữa cũng có rất nhiều quy củ, quan hệ hoàng gia cũng rất phức tạp, con nhất định phải cẩn thận ứng phó với họ a!”

Lúc này, Lý Thu Thủy giống như những vị mấu thân bình thường, cẩn thận dặn dò nữ nhi sắp xuất giá đạo nghĩa làm thê. Đêm tĩnh lặng, chỉ có thanh âm ôn nhu của Lý Thu Thủy, một lần lại một lần dặn dò.

“Quan trọng nhất chính là chuyện sanh con nối dõi cho hắn, cả đời nữ nhân chúng ta đều phụ thuộc vào nam nhân.Tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử. Phụ thân không thể sống với con đến già, phu quân có thể có người mới nên cũng chẳng đáng tin cậy, chỗ dựa duy nhất, chỉ có con con.”

“Con qua đó, liền thành Vương phi, sinh hạ thái tử kế thừa vương vị chính là đại sự đứng đầu. Như vậy, dù cho Phượng Thương sau này có người mới, con con là thế tử, cũng không có người dám khinh mạn con. Cũng chẳng có ai có thể lay động vị trí của con!”

Đạo lý mà Lý Thu Thủy nói, Mộ Dung Thất Thất tất nhiên hiểu rõ, đây là những đạo lý sinh tồn mà một nữ nhân ở thế giới này cần biết, bất quá, nàng không phải là nữ tử ở thế giới này, tất nhiên không cần nói những chuyện đó. Nhưng mà Lý Thu Thủy dụng tâm lương khổ, nàng không thể cứ trực tiếp từ chối, chỉ có thể nhẫn nại ngồi nghe Lý Thu Thủy nói hết.

Đợi Lý Thu Thủy “nhắc nhở” xong, đã là nửa đêm. Đến lúc Mộ Dung Thất Thất ngáp dài, suýt chút nữa là ngủ, Lý Thu Thủy mới ngừng lại được.

“Tóm lại, chuyện cần làm nhất chính là nhanh chóng sinh một đứa nhỏ, tốt nhất là nam hài! Thừa dịp còn trẻ, sinh nhiều một chút!”

“Dạ! Nữ nhi đã nhớ rõ những lời dạy bảo của mẫu thân.”

Mộ Dung Thất Thất gật đầu, thấy nàng không còn tỉnh táo lắm, Lý Thu Thủy mặc dù còn chưa nói hết, nhưng cũng không nói thêm nữa, lại lặp lại câu “phải sinh con” cùng những chuyện đã nói vài lần, Lý Thu Thủy mới rời đi.

Lý Thu Thủy đi rồi, ánh sáng trong đôi mắt của Mộ Dung Thất Thất khẽ lưu chuyển, thay bằng ánh mắt thâm thúy, khôn khéo.

Đêm hôm khuya khoắc, Lý Thu Thủy tới chơi, nói nhiều lời như thế, rốt cuộc là có ý gì? Nếu nói là Lý Thu Thủy thật tâm lo cho nàng, mười sáu năm trước tại sao chẳng thèm ngó ngàng gì tới nữ nhi này? Hiện tại đột nhiên xuất hiện, nói nhiều lời quan tâm thân thiết như vậy, động cơ này khiến người ta không thể không phòng.

“Tiểu thư, cần ta thăm dò không?” Tố Nguyệt đứng bên cạnh nhận thấy sự khác thường của Mộ Dung Thất Thất, nhẹ giọng hỏi.

“Bảo Thiết Huyết điều tra những chuyện có liên quan đến trận Nhạn Đãng sơn mười lăm năm trước, ta còn muốn biết tư liệu về Lý Thu Thủy từ lúc nàng được sinh ra, càng chi tiết càng tốt.”

Mộ Dung Thất Thất biết rằng mình không hề quá mức đa tâm, tuy rằng giọng nói lúc Lý Thu Thủy nhắc đến Mộ Dung Thái cùng Mộ Dung Tuyết Liên thực hỗn loạn khiến người khác chẳng thể nào bỏ qua sự lạnh lùng trong đó, tuy rằng sau đó nàng đã dặn kĩ những lời mà một mẫu thân phải nói, nhưng mà Mộ Dung Thất Thất lại chẳng thể cảm nhận được trong đó có chút “yêu” mà một người mẹ dành cho con gái.

Nếu nàng thật sự áy náy như lời mình nói, vì sao trong ánh mắt, trong giọng nói, không hề có chút áy náy nào? Lặp đi lặp lại những lời rập khuôn sáo rỗng, không hề xuất phát từ tình cảm chân thành. Trong chuyện này, rốt cuộc ẩn giấu những bí mật gì?

Mấy ngày gần đây, trong Tây Lương thành Tây Kỳ quốc, chuyện nhiều người bàn tán nhất chính là chuyện về Chiêu Dương công chúa Mộ Dung Thất Thất. Ngày công chúa xuất giá mỗi lúc một gần, chuyện này cũng càng lúc càng náo nhiệt.

Nam Lân vương tự mình đến Tây Kỳ quốc nghênh đón tân vương phi, đủ để nói rõ Bắc Chu quốc đối với hôn lễ này có bao nhiêu coi trọng. Cộng thêm những lời đồn đại về sự sủng ái của Phượng Thương dành cho Mộ Dung Thất Thất, khiến cho dân chúng trong lúc trà dư tửu hậu càng liên tưởng thêm nhiều chuyện.

Bất quá, lời nhiều người đoán nhất chính là Mộ Dung Thất Thất sẽ không vượt qua đêm tân hôn.

Về chuyện tám vị phu nhân trước kia của Nam Lân vương chết bất đắc kì tử đêm tân hôn, có thể nói là không người nào không biết, không người nào không hiểu. Rất nhiều người thầm nghĩ trong lòng rằng chuyện Mộ Dung Thất Thất viễn giá\*, cùng gả cho Quỷ vương, đồng nghĩa với việc vận mệnh bi thảm đang chờ đón nàng. (\*gả đi xa)

Vô luận nàng đã biểu hiện xuất sắc đến cỡ nào trong cung yến, vận mệnh của nàng cũng sẽ bi thảm, thật sự đáng tiếc….. Rốt cuộc, đã tới ngày viễn giá đó.

Mặt trời rực rỡ soi rọi, ngàn dặm trời xanh không mây.

Sáng sớm, Lý Thu Thủy liền tới Thúy Trúc viên, đưa cho Mộ Dung Thất Thất một bộ y phục đỏ rực. Tơ vàng nối nhau, tạo nên một con kim phượng rực rỡ chói mắt.

“Đây là do nương thức vài đêm, tự tay may cho con.” Mộ Dung Thái đứng bên người Lý Thu Thủy, nhìn thấy ánh mắt hồng hồng của Lý Thu Thủy, hướng Mộ Dung Thất Thất giải thích.

“Cám ơn mẫu thân!” Mộ Dung Thất Thất bảo Tô Mi thu y phục.

“Thất Thất, khi đại hôn, nhất định phải mặc y phục do mẫu thân may cho con! Coi như là mẫu thân nhìn thấy nữ nhi xuất giá!” Lý Thu Thủy cầm lấy tay Mộ Dung Thất Thất dặn dò: ” Chữ “phúc” nương thêu trên áo nhất định sẽ phù hộ con bình an!”

Bình an vượt qua đêm tân hôn sao? Mộ Dung Thất Thất thầm nghĩ trong lòng, ngoài miệng vẫn nói lời cảm tạ như trước: “Nương, ta đã biết, ta nhất định sẽ mặc y phục người may cho ta.”

Có lời hứa hẹn của Mộ Dung Thất Thất, Lý Thu Thủy thoáng yên tâm, nhìn theo bộ y phục Tô Mi cất ở trong thùng.

Lần này, Mộ Dung Thất Thất viễn giá, trừ bỏ của hồi môn do hoàng gia tặng, còn có đồ cưới phong phú do Mộ Dung phủ chuẩn bị cho nàng.

Mộ Dung Thái sở dĩ ra tay hào phóng như vậy, là có ý muốn bồi thường cho Mộ Dung Thất Thất, cũng là vì muốn Lý Thu Thủy vui lòng.

Cho nên lần này, Mộ Dung Thái liền xuất một trăm hai mươi thùng đồ cưới, chất đầy Thúy Trúc viên. Chuyện này hoàn toàn chọc tức mẹ con Lưu Yên Chi, đặc biệt là Mộ Dung Tâm Liên, đối với Mộ Dung Thất Thất lại hận đến nghiến răng nghiến lợi.

Nguyên bản Mộ Dung Tâm Liên bị hủy, sẽ chẳng còn ai trong nhà có thể tranh giành với nàng, những thứ trong nhà này đều là của Mộ Dung Thanh Liên nàng a!

Lưu Yên Chi vì chuyện đồ cưới của Mộ Dung Thất Thất náo loạn một hồi, cuối cùng bị Mộ Dung Thái tát một cái, nàng mới an tĩnh lại.

Hiện tại trong mắt Mộ Dung Thái cũng chỉ có Lý Thu Thủy, làm cách nào mới có thể khiến Lý Thu Thủy vui vẻ, không tiến phật đường nữa mà ở lại cạnh mình mới là chuyện quan trọng nhất trong lòng Mộ Dung Thái.

Mà một cái tát này, cũng khiến cho Lưu Yên Chi hoàn toàn hiểu rõ, xem ra, mình trong lòng Mộ Dung Thái bất quá chỉ là một thứ đồ chơi, tâm hắn thủy chung luôn hướng về Lý Thu Thủy.

“Thất Thất, những thứ này đều là tâm ý của phụ thân” Mộ Dung Thái xuất ra một xấp ngân phiếu, đưa cho Mộ Dung Thất Thất: “Năng lực của phụ thân có hạn, không giúp con được nhiều, số tiền này cho con, con không cần tiết kiệm, đừng có ủy khuất chính kình….”

“Cám ơn phụ thân!”

Không đợi Mộ Dung Thái nói xong, Mộ Dung Thất Thất liền tươi cười tiếp lấy ngân phiếu. Lúc trước là một trăm hai mươi khiên đồ cưới, hiện tại là một xấp ngân phiếu dày cộm, khiến cho mẹ con Lưu Yên Chi đứng cạnh đau mắt đến lợi hại.

“Phụ thân, người bất công!” Mộ Dung Thanh Liên lập tức nói thành lời.

“Bất công?” Biết bệnh “hâm mộ cộng ghen tị xen hận” của đối phương, Mộ Dung Thất Thất đưa ngân phiếu cho Tố Nguyệt đi cất, còn mình xoay người nhìn Mộ Dung Thanh Liên, hai mắt mỉm cười.

“Bổn cung là Chiêu Dương công chúa do thánh thượng tự mình sắc phong, là Nam Lân vương phi tương lai, là trưởng nữ của Mộ Dung phủ. Ngươi bất quá chỉ là một thứ nữ nho nhỏ, lại dám hô to gọi nhỏ với bổn cung, lớn nhỏ ra sao, tôn ti trật tự thế nào, chẳng lẽ ngươi không biết? Hay là, Lưu di nương thật sự cho rằng mình là nữ chủ nhân của Mộ Dung phủ, có thể lấy thúng úp voi, còn ngươi, cũng xem mình chính là trưởng nữ?”

Lời nói của Mộ Dung Thất Thất, câu nào câu nấy đâm trúng hồng tâm, cũng khiến cho lòng Mộ Dung Thái nổi lên từng đợt sóng.

Lý Thu Thủy còn đứng chỗ này, Mộ Dung Thanh Liên thế nhưng dám đối với Mộ Dung Thất Thất như vậy, chẳng kẽ là do Lưu Yên Chi xúi giục? Nhìn thấy chuyện như vậy, Lý Thu Thủy sẽ nghĩ thế nào? Nếu nàng lại tức giận chạy vào phật đường, vậy hắn còn phải đợi đến khi nào?!

Lập tức, Mộ Dung Thái liền tát Mộ Dung Thanh Liên một cái mắt nổ đom đóm: “Hỗn đản! Dám vô lễ với công chúa! Còn không mau cút đi cho ta!”

“Phụ thân, ngươi đánh ta?” Mộ Dung Thanh Liên hiện lên vẻ mặt bất khả tư nghị nhìn Mộ Dung Thái.

Phải biết rằng vì thể chất của Mộ Dung Thanh Liên thích hợp tập võ, hơn nữa còn là người xuất sắc nhất ở Mộ Dung gia, cho nên Mộ Dung Thái vẫn luôn nâng niu nàng trong lòng bàn tay, đừng nói là tát nàng, đến động vào tóc nàng cũng chưa hề.

Nhưng hôm nay Mộ Dung Thái lại vì phế vật Mộ Dung Thất Thất, đứng trước mặt nhiều người như vậy đánh nàng! Điều này khiến Mộ Dung Thanh Liên trọng sĩ diện sao có thể chịu nổi!

“Ta ghét các người!” Mộ Dung Thanh Liên hung hăng dậm chân, đôi con ngươi đỏ lên, lao ra khỏi Thúy Trúc viên.

“Thanh nhi!” Lưu Yên Chi u oán liếc mắt nhìn Mộ Dung Thái một cái, rồi vội đuổi theo.

Mộ Dung Tuấn đứng một bên vẫn yên lặng không nói, thủ đoạn của Mộ Dung Thất Thất, hắn rõ, chỉ hi vọng mẫu thân cùng muội muội hiểu chuyện một chút, đừng có động vào Mộ Dung Thất Thất.

Người của Bắc Chu quốc chất đồ cưới của Mộ Dung Thất Thất lên xe ngựa: “Công chúa, chúng ta phải đi!” Phượng Ngọc đi đến bên người Mộ Dung Thất Thất, nhẹ giọng nói.

“Đã biết!” Mộ Dung Thất Thất gật gật đầu.

“Cha, nương, ta đi đây!”

Không có quỳ lạy, Mộ Dung Thất Thất chỉ hơi hành lễ, bây giờ nàng là công chúa, thân phận tự nhiên bất đồng. Từ biệt Mộ Dung Thái cùng Lý Thu Thủy, Mộ Dung Thất Thất rời khỏi Thúy Trúc viên.

Ngoài tướng phủ, người đông tấp nập, rất nhiều người đến xem náo nhiệt, cũng nhiều người thầm đoán trong lòng, phải gả cho Quỷ vương, Chiêu Dương công chúa ắt hẳn khóc sướt mướt đi!

Khi Mộ Dung Thất Thất chậm rãi đi ra khỏi phủ, ánh mặt trời bao lấy người nàng, đám người trước cửa đều mở to mắt. Trên mặt nàng không có một giọt lệ, ánh mắt cũng không có vẻ như đã khóc, mà nụ cười kia sáng lạn như hoa xuân tháng tươi, không giống giả vời. Thản nhiên hào phóng, giơ tay nhất chân đều để lộ khí chất tao nhã, không hổ là trưởng nữ tướng phủ.

Quay đầu lại, lần nữa nhìn đến nơi mà mấy năm nay mình đã sống, Mộ Dung Thất Thất hít một hơi thật sâu. Từ nay về sau, phải rời khỏi nơi này, bắt đầu hành trình mới….

“Đi thôi!” Mộ Dung Thất Thất để Tố Nguyệt nâng lên xe ngựa: “Khởi hành!”

Đoàn xe chậm rãi hướng cửa thành, hợp lại với đội ngũ của Phượng Thương. Trên thành lâu có rất nhiều người vây xem. Long Trạch Vũ cùng Thượng Quan Phi Yến cũng tự mình đến cửa thành tiễn Phượng Thương đi.

♪♫♪♫♪♫♪♫♪♫♪♫♪

Long Trạch Cảnh Thiên đứng bên cạnh Long Trạch Vũ, nhếch môi nhìn hào quang của Mộ Dung Thất Thất, trong lòng nổi lên tư vị chẳng thể nói lên lời, đã phái người đi truyền tin tức, người nọ hẳn là sẽ cùng hợp tác với mình. Chỉ cần có thể ngăn chặn hôn sự của bọn họ, hắn vẫn còn cơ hội! Hôn lễ này, chưa chắc chắn đã có thể thành! Mà nàng, cũng chưa chắc đã thuộc về Phượng Thương! Từ sau yến hội, Long Trạch Cảnh Thiên liền thông suốt, tỉnh táo hắn. Vì sao lại đối với Độc Tiên Nhi si ngốc không quên, vì sao lại để đánh giá nhầm Mộ Dung Thất Thất.

Độc Tiên Nhi xinh đẹp, nhưng hắn không cần một bông hồng ở bên cạnh. Biểu hiện của Mộ Dung Thất Thất ở yến hội, rất chi thích hợp để làm Vương phi của hắn, thậm chí là làm một quốc gia chi mẫu. Hắn nhất định sẽ là hoàng đế tương lai của Tây Kỳ quốc, mà bên cạnh hắn, sẽ cần một nữ nhân xuất thân cao quý, khôn khéo, rộng lượng.

Xe ngựa một đường đi về phía bắc.

“Chờ một chút!” Sau khi xe ngựa rời khỏi Tây Lương thành, một người một ngựa vội vã đuổi theo đến đây. “Chờ một chút!”

Người kia dừng lại trước xe ngựa của Mộ Dung Thất Thất, nàng vén mành lụa lên, thấy được Minh Nguyệt Thịnh.

Lúc này, tóc trên trán của Minh Nguyệt Thịnh rối tung, đôi mi nhíu lại để lộ vẻ lưu luyến không rời, thân vẫn mặc một bộ tử y, ngực lộ ra một mảnh da thịt màu đông. Hắn há mồm thở phì phò, hồ lô bên hông lắc lư thật mạnh, xem ra hắn đã đuổi theo rất vội vàng.

“Ngày ấy bên hồ, đa tạ công chúa đã chỉ điểm. Hôm nay công chúa đi xa, ta không có gì đưa tặng, bình hồ lô rượu này đã theo ta mười năm, ta đem nó tặng cho nàng làm kỷ niệm!”

Minh Nguyệt Thịnh phân trần một hồi rồi đưa hồ lô rượu cho Mộ Dung Thất Thất, ánh mắt sâu lắng dừng trên mặt của nàng, giống như muốn khắc sâu hình ảnh đó vào trong sinh mạng của mình: “Ta lưu lại vị trí hoàng hậu Nam Phượng quốc, nếu hắn phụ nàng, hãy cho người đưa tin, ta nhất định đến đón nàng.”

Không đợi Mộ Dung Thất Thất kịp mở miệng nói gì, Minh Nguyệt Thịnh đã cưỡi tuấn mã phiêu nhiên đi xa, cũng vội vàng y như lúc đến.

“Tiểu thư, thái tử Nam Phượng quốc nói gì vậy?” Tô Mi cau mày, vừa rồi gió lớn, thanh âm của Minh Nguyệt Thịnh lại rất nhỏ, mặc dù Mộ Dung Thất Thất ở ngay bên người các nàng, các nàng cũng chẳng nghe thấy.

“Hắn nói, chúc ta may mắn!”

Mộ Dung Thất Thất cầm hồ lô rượu, nhìn thân ảnh dần rời xa của Minh Nguyệt Thịnh. Lưu lại vị trí hoàng hậu cho nàng? Nói vậy, hắn đã quyết định, sẽ về đoạt ngôi vị hoàng đế? Vậy nàng có thể lợi dụng cơ hội lần này, hảo hảo kiếm một vố ở Nam Phượng!

Từ Tây Lương kinh thành của Tây Kỳ tới Yến Kinh kinh thành của Bắc Chu, phải trải qua lộ trình hai tháng. Lo lắng về chuyện tứ quốc tranh bá năm năm một lần sẽ cử hành vào cuối năm nay tại Bắc Chu quốc, Phượng Thương phải trình diện, nên trên đường đi, đều là ngựa không dừng vó mà chạy.

Long Trạch Vũ phái Thượng Quan Vô Kỵ hộ tống Chiêu Dương công chúa, bởi vì Mộ Dung Thất Thất cùng Phượng Thương còn chưa đại hôn, cho nên hai người không đi cùng một xe ngựa, có lẽ giáo bắt buộc, Phượng Thương khó lòng một mình gặp mặt Mộ Dung Thất Thất.

“Cát Tường, đem nho này cho tiểu vương phi đi!” Nho vừa được đưa tới cho Phượng Thương, hương bị ngọt lành, biết rằng Mộ Dung Thất Thất thích ăn hoa quả ngọt, lập tức pháu Cát Tường đem đưa cho Mộ Dung Thất Thất.

“Tuân mệnh!” Cát Tường tiếp nhận cái dĩa, đi về phía xe ngựa của Mộ Dung Thất Thất.

Từ sau chuyện lễ phục cung yến lần trước, Phượng Thương liền gạt Cát Tường sang một bên, đi chỗ nào cũng chỉ mang theo Như Ý bên người, khiến cho Cát Tường khổ sở thật lâu.

Thân là thị vệ kề cạnh, lại bị chủ tử sai làm những chuyện chẳng chút trọng yếu, khiến Cát Tường có chút khó có thể tiếp nhận. Bất quá nàng cực kỳ trung thành với Phượng Thương, tuy trong lòng có chút khó chịu, nhưng chưa bao giờ biểu hiện ra ngoài, luôn hoàn thành tốt mọi chuyện Phượng Thương giao cho nàng, không chút nào chậm trễ.

“Vương phi, đây là nho mà Vương gia giao ta đưa cho người!”

Đi đến bên ngoài xe ngựa của Mộ Dung Thất Thất, Cát Tường đưa dĩa nho cho Tô Mi.

“Thật tốt, tiểu thư nhà ta mới vừa nói trời này có thể ăn nho thật tốt! Không nghĩ tới Cát Tường tỷ tỷ sẽ đưa đến đây, cám ơn ngươi a!” Tô Mi nhiệt tình tiếp nhận dĩa nho, tiếp đón Cát Tường lên ngựa.

“Không được, Vương gia còn đang đợi ta hầu hạ, nô tỳ xin cáo lui trước!”

Đợi Cát Tường đi rồi, Tô Mi nhìn bóng dáng dần khuất xa của nàng, nói: “Tiểu thư, người xem Cát Tường quy củ, nghiêm túc như vậy, có phải rất giống Thiết Huyết hay không? Nếu Thiết Huyết ở chỗ này, ta sẽ tưởng rằng bọn họ là huynh muội a! Như Ý gần gũi hiền hòa như vậy, vì sao Cát Tường lại lão luyện như vậy a? Bọn họ không phải cùng sinh ra sao?”

“Cái này, ta cũng không biết nữa, ngươi phải hỏi cha mẹ hắn. Có lẽ là bọn hắn một người giống tính mẹ, một người giống tính bố đi.”

Mộ Dung Thất Thất cúi đầu, viết thư trên giấy, chờ Tô Mi rửa sạch nho uy đến bên miệng nàng, nàng mới há mồm nuốt vào: “Thực ngọt!”

“Tiểu thư, là ngọt ở trong lòng đi!” Tô Mi cười cười trêu ghẹo: “Cô gia thấy thứ gì tốt đều tặng cho tiểu thư dùng trước, xem ra hắn thực để ý tiểu thư a!”

“Nói nhiều!” Mộ Dung Thất Thất cười cầm bức thư trong tay đưa cho Tố Nguyệt: “Truyền cho Phương Quỳ, tứ quốc tranh bá lần này cử hành ở Bắc Chu quốc, chúng ta có thể lợi dụng cơ hội này, nâng cao thanh danh của Thông bảo trai cùng Tuyệt Sắc phường!”

Thấy Mộ Dung Thất Thất mở miệng ngậm mồm đều nhắc đến bạc, Tố Nguyệt cười khẽ: “Tiểu thư, không bao lâu nữa chúng ta có thể “tẩy trắng” a?”

“Ừ!” Mộ Dung Thất Thất gật gật đầu…..

Về “tẩy trắng” là cách nói mà Mộ Dung Thất Thất đã phát minh ra sau khi tiếp nhận Ma Vực.

Ma Vực, từ trước tới nay luôn bị danh môn chính phái gắn mác tà giáo, khinh thường bọn họ. Mộ Dung Thất Thất sống ở Ma Vực năm năm, phi thường yêu mến nơi này, sau khi tiếp nhận Ma Vực từ tay cha nuôi, Mộ Dung Thất Thất vẫn luôn tìm cách để mọi người ở Ma Vực có thể quang minh chánh đại xuất hiện dưới ánh mặt trời, đây là nghĩa của việc “tẩy trắng” mà nàng nói.

Là tổ chức thích khách nổi tiếng nhất thiên hạ, mọi người ở Ma Vực trừ bỏ giết chóc, nghề khác đều không biết. Từ cái ngày Mộ Dung Thất Thất trở thành thủ lĩnh đứng đầu Ma Vực, nàng đã âm thầm thề, nhất định phải tạo cho bọn hắn một cuộc sống mới, một lần nữa bắt đầu lại.

Không ai thích việc chém giết ngay từ nhỏ, cũng chẳng ai thích việc tay nhuốm máu tanh, rất nhiều người bởi vì bất đắc dĩ, mới phải chọn con đường này. Sự gian khổ cùng mạo hiểm trong việc này, nàng đã trải qua, cái loại cuộc sống tuyệt vọng trong bóng đêm, nàng có thể cảm nhận được một cách sâu sắc, vì vậy mới càng hi vọng có thể giúp mọi người sống một cuộc sống quang minh.

Vì thế, Mộ Dung Thất Thất mới dùng thân phận Quang Hoa công tử, tạo ra Thông bảo trai cùng Tuyệt Sắc phường, tạo nên một kỳ tích.

## 54. Chương 61

Chương 61: Vương phi theo người bỏ trốn.

Thế gian chỉ biết Quang Hoa công tử tài hoa hơn người, không ai biết người nọ chính là kẻ khiến gian hồ chỉ nghe tên đã sợ mất mật- Độc Tiên Nhi, cũng không ai biết trong Thông bảo trai cùng Tuyệt Sắc phường, từ trưởng quầy cho đến tiểu nhị sai vặt, đều là sát thủ Ma Vực.

Điều này, chỉ là khúc dạo đầu.

Chờ Minh Nguyệt Thịnh đoạt được ngôi vị hoàng đế, nàng nhận được “thông hành lệnh đặc biệt”, sẽ xây một cái “thiên hạ đệ nhất trang” ở U Vân mười sáu châu. Buôn bán khắp năm châu, kiếm tiền khắp tứ hải! Nàng muốn thiên hạ đệ nhất trang thật sự trở thành đệ nhất thiên hạ, khi đó, mọi người trong Ma Vực đều có thể hãnh diện, bắt đầu cuộc sống hoàn toàn mới!

Lần này, Thượng Quan Vô Kỵ làm sứ giả hộ tống công chúa viễn giá, được phong là Định Viễn tướng quân, đặc biệt chiếu cố việc ăn, mặc, ở, đi lại của Mộ Dung Thất Thất cũng như bảo hộ an toàn của nàng.

Dọc theo đường đi, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, Thượng Quan Vô Kỵ đều đích thân hỏi, tự mình kiểm tra.

Hộ tống người trong lòng viễn giá, trơ mắt nhìn nàng trở thành thê tử của người ta, đối với Thượng Quan Vô Kỵ mà nói, không thể nghi ngờ gì đó là chuyện cực kỳ tàn nhẫn. Mỗi lần nhìn thấy biểu tình đạm mạc của Mộ Dung Thất Thất, tâm của Thượng Quan Vô Kỵ như bị dao đâm, từng chút từng chút, máu tươi đầm đìa.

Một ngày nữa lại trôi qua, mặt trời lặn ở đằng tây, đội ngũ thật dài dừng lại, đóng quân một chỗ. Thượng Quan Vô Kỵ cưỡi ngựa, dừng lại bên ngoài xe ngựa của Mộ Dung Thất Thất: “Công chúa, ngày mai sẽ đến Thạch Môn quan.”

Thạch Môn quan, là cửa khẩu giao nhau giữa Tây Kỳ quốc cùng Bắc Chu, qua khỏi Thạch Môn quan, sẽ đến Bắc Chu quốc.

Mặc dù là người tập võ, nhưng ngồi không cả ngày trên xe ngựa xóc nảy, Mộ Dung Thất Thất cũng có chút không chịu nổi, cả người giống như rã hết ra. Vừa nghe nói đã đến thời gian nghỉ ngơi, Mộ Dung Thất Thất dưới sự nâng đỡ của Tô Mi cùng Tố Nguyệt, đi xuống.

Càng gần phương bắc, địa thế càng bằng phẳng trống trải, cũng càng ngày càng hoang vắng. Không thấy được núi cao sông xanh của Tây Kỳ quốc nữa, nhìn xung quanh, chỉ thấy trời xanh đất bạc trải dài. Hơn nữa, bây giờ đã đến đầu mùa dông, cây cỏ đã khô héo hết, toàn bộ đại địa, là một mảnh thê lương, nhìn có chút tan thương.

“Công chúa, qua khỏi Thạch Môn quan là đến Bắc Chu quốc. Nếu đi cả ngày lẫn đêm, chỉ qua mười ngày, là có thể đến Yến Kinh kinh thành của Bắc Chu quốc.” Thượng Quan Vô Kỵ xuống ngựa, đi đến bên cạnh Mộ Dung Thất Thất, nói cho nàng biết hành trình kế tiếp.

“Mười ngày, còn mười ngày nữa…..” Vừa nghĩ đến việc phải ngây ngốc trên xe ngựa thêm mười ngày nữa, Mộ Dung Thất Thất đã cảm thấy đau đầu. Vì nàng là “công chúa” nên không thể ngồi trên lưng ngựa, chỉ có thể trốn ở trong xe, phải vượt qua mười ngày kế tiếp một cách khó khăn.

Biểu tình của Mộ Dung Thất Thất rơi vào mắt Thượng Quan Vô Kỵ, lại mang theo ý nghĩa khác.

Quả nhiên nàng không muốn đi Bắc Chu, không muốn gả cho Phượng Thương! Một khi đã vậy, tại sao hắn lại không mang nàng trốn đi, trốn càng xa càng tốt!

Đêm nay, trăng sáng sao thưa, không có gió. Vầng trăng tròn vành vạnh lẳng lặng treo trên trời, lại là một đêm rằm nữa.

Phượng Thương đã sớm đi vào giấc ngủ, mà một ngàn ưng kỵ dưới hắn vẫn như cũ lui lui tới tới, dựng hơn trăm cái lều trại, vây quanh lều của Phượng Thương cùng Mộ Dung Thất Thất, giống như hai vòng tay thật lớn, ôm họ vào đó, bảo hộ họ.

Đêm đã vào khuya, trừ bỏ lính gác đêm, những người khác đều bình yên đi vào giấc mộng. Đột nhiên, truyền đến hai tiếng chim hót: “Bu gu! bu gu” Theo sau đó, một trận gió thổi qua, kéo theo thật nhiều mũi tên được châm lửa, lít nha lít nhít bắn lại đây.

“Có thích khách!”

Một tiếng hô vang lên, ưng kỵ nghênh địch, không chút bối rối. Có khoảng năm trăm người xuất hiện, quần đen áo đen, vải đen che mặt, chỉ lộ ra ánh mắt màu đen của họ: “Giết!”

“Bảo hộ công chúa!” Thượng Quan Vô Kỵ hô to, hướng về phía lều của Mộ Dung Thất Thất.

Trong đêm, đột nhiên tập kích. Năm trăm người kia được huấn luyện nghiêm chỉnh, không chút kém ưng kỵ, hơn nữa tựa hồ ôm quyết tâm liều chết, cho nên xuống tay thập phần tàn nhẫn. Trong lúc nhất thời, mọi thứ loạn thành một đoàn, mùi máu tanh cùng mùi lửa khét, tràn ngập không khí.

“Công chúa! Công chúa!” Đợi đến lúc Thượng Quan Vô Kỵ đến, Mộ Dung Thất Thất đã ăn mặc chỉnh tề, ngồi ngay ngắn trong lều.

“Theo ta đi!” Nhìn thấy Mộ Dung Thất Thất, Thượng Quan Vô Kỵ vươn tay bắt lấy tay nàng, kéo nàng ra ngoài. Bên ngoài, một mảnh lửa đỏ, Thượng Quan Vô Kỵ lôi Mộ Dung Thất Thất đến chỗ hắc mã của mình, quật roi lên mông ngựa, hướng về phía ít người mà chạy.

” Thượng Quan Vô Kỵ, ngươi muốn mang ta đến chỗ nào?”

Trong gió, Mộ Dung Thất Thất gào thét bên tai, Thượng Quan Vô Kỵ tiếp tục thúc ngựa tung vó, vui sướng chạy đi.

“Mang nàng đi trốn!” Thượng Quan Vô Kỵ cởi áo choàng của mình ra, bao lấy Mộ Dung Thất Thất.

“Ngươi điên rồi?!” Mộ Dung Thất Thất chấn động :” Thượng Quan Vô Kỵ, ngươi đang chống lại thánh chỉ! Ngươi biết chứ!”

“Ta không nghĩ được nhiều như vậy! Ta chỉ không muốn để nàng gả cho hắn!”

Tin Thượng Quan Vô Kỵ dẫn Mộ Dung Thất Thất đi, không có được truyền đến cho Phượng Thương ngay lập tức, mà chỉ dừng ở bên ngoài trại của hắn.

“Có chuyện gì?” Phượng Thương ngâm mình trong thùng tắm, nước thuốc đen thui tản ra từng trận mùi tanh, sắc mặt hắn tái nhợt, trên trán đầy mồ hôi, nhìn thực dọa người. Duy nhất không thay đổi, chính là đôi con ngươi yêu nghiệt kia vẫn trong suốt, động lòng người.

“Vương gia, không có việc gì.” Tấn Mặc đứng ở phía sau Phượng Thương, ngân châm trong tay được cắm vào đầu Phượng Thương: “Chỉ là chút lâm tặc cỏn con, không đáng để ý tới. Xin ngài cứ yên tâm—” “Thật vậy sao?” Đối với lời nói của Tấn Mặc, Phượng Thương không tin, hắn nghe được thấp thoáng như có người nhắc đến tên của Mộ Dung Thất Thất: “Như Ý, ngươi nói!”

“Cổ này thực sự rất độc, đợi ta bức nó ra đã.” Ngân châm trong tay Tấn Mặc nhanh chóng phóng ra lên trên người Phượng Thương, từ ót đến lưng, chi chi chít chít, một mảnh ngân quang.

“Tấn Mặc, ngươi muốn gạt ta chuyện gì?” Biết rõ tính tình của Tấn Mặc, Phượng Thương không dễ dàng vì lời nói có lệ của hắn mà bỏ qua: “Như Ý, ngươi nêu không nói, thì không cần đứng bên người bổn vương nữa.”

Hiện tại Như Ý lâm vào tình thế khó xử, nếu không nói Phượng Thương sẽ sinh khí, dựa theo tính cách của hắn, mình hẳn sẽ không được hầu hạ hắn nữa. Nhưng mà hôm nay là mười lăm, là thời khắc mấu chốt trong việc trị liệu cho vương gia. Nếu nói cho Phượng Thương biết, Thượng Quan Vô Kỵ dẫn tiểu vương phi của hắn đi rồi, vương gia nhất định sẽ bị lửa giận công tâm, thân mình đã tổn thương lại càng thêm thương tổn.

Ngay tại lúc Như Ý còn đang do dự, Phượng Thương thẳng thừng làm trái lời Tấn Mặc, đứng lên.

“Vương gia”

Thấy Phượng Thương như vậy, Tấn Mặc vừa sợ vừa vội. Nếu gián đoạn việc trị liệu, thân thể Phượng Thương sẽ chịu bao nhiêu tổn hại, hắn hiểu rất rõ.

Mạch máu trên người Phượng Thương hở ra, giống như sợi dây đen xanh, quấn quanh cánh tay của hắn, quanh đùi hắn, toàn thân hắn, nhìn qua thật đáng sợ, nhưng hàn khí phát ra trên người hắn, mới là thứ chân chính khiến người ta sợ hãi.

“Nói! Vương phi bị làm sao?!”

Phượng Thương lãnh lệ nhìn chằm chằm Như Ý, đôi con ngươi đỏ lên bắn ra hàn ý khắp bốn phía, thanh âm đặc biệt lạnh như băng, không hề có chút nhân tình. Áp lực toát ra từ người hắn, lại khiến người không chịu nổi.

“Ba!” Biết vương gia thật sự tức giận, hai chân Như Ý mềm nhũn, quỳ gối trước mặt Phượng Thương :”Vương, vương phi nàng—-”

“Nói đến nàng làm chi! Vương gia, ta tiếp tục…..”Tấn Mặc đứng bên cạnh ngăn Như Ý lại, không ngờ tiếp đó, bàn tay to của Phượng Thương lại gắt gao bóp chặt cổ hắn, khiến cho hắn khó có thể thở nổi: “Vương gia”

“Tấn Mặc, bổn vương nhắc lại lần nữa, Mộ Dung Thất Thất là vương phi của bổn vương, nếu ngươi dám bất kính với nàng, bổn vương sẽ giết ngươi!”

Hàn ý trong mắt Phượng Thương là thật, sát ý cũng là thật. Tấn Mặc trăm triệu lần không ngờ tới, mười năm kề cạnh, Phượng Thương sẽ vì chuyện nhỏ ấy mà ra tay với mình.

“Nói!” Phượng Thương thu sức lại chút ít, nhưng trong đôi con ngươi màu tím kia, vẫn là hàn khí lạnh tanh, giống như một hầm băng, chỉ cần liêc mắt một cái là có thể khiến người ta đông cứng.

Đã bao lâu rồi, không thấy hắn tức giận như vậy? Tấn Mặc cả kinh trong lòng, đau đớn ở cổ họng dần truyền khắp toàn thân. Hắn biết, nếu mình nói thêm một câu nữa, Phượng Thương sẽ không thủ hạ lưu tình, cho nên thành thành thật thật ngậm miệng lại.

“Vương gia, Thượng Quan tướng quân mang Vương phi đi rồi!” Như Ý nhắm hai mắt lại, ngăn cản lệ trào, cắn răng nói ra sự thật.

“Đi rồi” Nghe được lời này, Phượng Thương sửng sốt, trong lòng như bị đấm một cú thật mạnh, như mất đi người tâm phúc nhất. Lực đạo trong tay hắn yếu dần, mình lùi về phía sau, “oanh” ngồi xuống thùng tắm, nước thuốc màu đen bắn lên.”Nàng đi rồi?!”

Thượng Thương nghĩ rằng Mộ Dung Thất Thất sẽ theo mình đến Bắc Chu quốc, sẽ cùng mình bái thiên địa, sẽ vì mình sanh con dưỡng cái, không nghĩ tới, nàng thế nhưng theo Thượng Quan Vô Kỵ đi rồi! Vì sao? Vì sao?!

“Vương gia, Vương phi đi theo Thượng Quan Vô Kỵ rồi.” Thấy Phượng Thương nhợt nhạt vô lực ngồi, Tấn Mặc thực rất không đành lòng. Vị vương gia này động tình, tâm loạn, biết được vương phi bỏ trốn theo người, nhất định sẽ khổ sở trong lòng. Hắn là người kiêu ngạo, lúc này tâm nhất định tổn thương rất sâu.

Chịu đựng sự đau đớn ở cổ họng, Tấn Mặc tiếp tục vì Phượng Thương thi châm, hôm nay là mười lăm, là thời điểm Phượng Thương phát bệnh, nhưng lại gặp phải chuyện như vậy, Tấn Mặc âm thầm mắng Mộ Dung Thất Thất trăm lần ngàn lần. Nữ nhân này thật lắm phiền toái! Nếu có người trong lòng, vì sao lại trêu chọc Phượng Thương! Thật đáng chết!

“Vương gia, ngài chịu đựng, chỉ trong chốc lát thôi.”

Thời gian, tựa hồ ngưng lại ngay lúc này. Phượng Thương tùy ý để Tấn Mặc châm cứu cho mình, đem vệt xanh đen xấu xí bức đi. Mà sau khi hắn bộc phát, lại rũ người xuống, che đôi mắt lại, khiến người khác chẳng thể nào đoán được ý nghĩ ẩn trong nội tâm của hắn. Nhưng mà, cái loại uể oải cùng suy sút trên người Phượng Thương, khiến dù là Tấn Mặc hay là Như Ý, đều có thể nhận thấy được. Tất cả, đều do người phụ nữ kia!

“Tốt lắm” Rốt cuộc xong, Tấn Mặc hít thở thật sâu. Hoàn hảo, lần này cũng kiên trì được đến cuối cùng, hắn còn lo lắng Phượng Thương bởi vì chuyện kia sẽ xúc động, phá hỏng buổi trị liệu hôm nay.

Ngay sau khi Tấn Mặc thở phảo nhẹ nhõm, Phượng Thương “Phốc” một tiếng, phun ra một ngụm máu đen.

“Vương gia!” Tấn Mặc kinh hãi. Hóa ra hắn đã đoán sai, địa vị của Mộ Dung Thất Thất trong lòng Phượng Thương không hề tầm thường, vừa rồi hắn đã cố gắng đem tất cả tức giận bức vào trong cơ thể, cái này đã phản lại càng thêm nguy hiểm! Nếu khiến lục phủ ngũ tạng bị tổn thương, vậy phiền toái lớn!

Phượng Thương mở mắt ra, con mắt lại biến thành màu đen. Hắn vươn tay lau đi vệt máu trên khóe môi, đứng lên: “Như Ý, mang bổn vương đi tìm vương phi!”

“Vương gia, không được, thân thể của ngài—-”

“Phanh—” Phượng Thương xuất một chưởng ngăn cản lời của Tấn Mặc, nhanh chóng bước khỏi thùng gỗ, đổi đi bạch y trên người. Quay đầu lại, hàn ý trên người Phượng Thương càng thêm dày đặc: “Tấn Mặc, nếu còn nói thêm gì nữa, bổn vương sẽ thật sự không khách khí!”

“Vương gia!” Như Ý lo lắng, xem bộ dáng của Phượng Thương, nếu bây giờ thật sự đi tìm Mộ Dung Thất Thất, vạn nhất ngã xuống thì làm sao bây giờ? Hoặc là, vương phi nếu thật lòng muốn trốn đi, vậy vương gia phải làm gì đây chứ? Nên thành toàn, hay là một kiếm chém chết đôi nam nữ kia? Như Ý không thể nào đoán được thế giới nội tâm của Phượng Thương, thấy hắn kiên quyết như vậy, khiến không ai có thể ngăn cản. Như Ý đành phải hầu hạ Phượng Thương ăn mặc chỉnh tề, dắt ngựa đến cho hắn.

“Cát Tường, ra lệnh cho ưng kỵ, giết hết không tha!” Ra khỏi lều, quét mắt nhìn đám hắc y nhân ngoan cố, Phượng Thương hừ lạnh một tiếng, bước lên tuấn mã, đuổi theo hướng mà Thượng Quan Vô Kỵ đã mang Mộ Dung Thất Thất đi.

“Đó là Quỷ vương! Giết hắn!”

Khi nhìn thấy Phượng Thương một thân bạch y hiện ra trong bóng đêm, lập tức có người hô to.

“Giết Quỷ vương sẽ được trọng thưởng…” Người này còn chưa dứt lời, một mũi tên nhọn đã xuyên qua cổ họng của hắn, cách đó không xa, Cát Tường cầm cung tiễn trong tay, căng dây kéo tên, bắn chết toàn bộ những hắc y nhân dám đuổi theo Phượng Thương: “Không biết tự lượng sức mình!”

Mà ưng kỵ được lệnh, lúc này cũng đứng lên. Bọn họ chỉ nghe theo mệnh lệnh của một người duy nhất, chính là Phượng Thương, hiện tại vương gia đã hạ lệnh, giết không tha, năm trăm người kia chỉ có thể lưu xác ở chốn này!

Bên kia Thượng Quan Vô Kỵ mang theo Mộ Dung Thất Thất đi thẳng một đường trong đêm đen.

Thượng Quan Vô Kỵ đã nghiên cứu đường trốn vô số lần. Quay về Tây Kỳ, không bao lâu nữa cũng sẽ bị tìm thấy. Chỉ có một chỗ, nguy hiểm nhất cũng là an toàn nhất. Phượng Thương nhất định sẽ không đoán được bọn họ sẽ đi Bắc Chu quốc, nên trước tiên sẽ đi đến Bắc Chu tránh đầu sóng ngọn gió, sau đó lại đi Đông Lỗ. ” Thượng Quan Vô Kỵ, ngươi thả ta ra!”

Thượng Quan Vô Kỵ đột nhiên làm trò này, khiến cho Mộ Dung Thất Thất hoàn toàn mê mang. Hắn muốn dẫn nàng đào hôn? Mang nàng đi lưu lạc thiên nhai? Hắn có hỏi qua ý của nàng hay không thế!

“Thả ta ra!”

Mộ Dung Thất Thất giãy thật mạnh, Thượng Quan Vô Kỵ lo lắng nàng sẽ ngã khỏi ngựa, đành phải dừng lại.

Không đợi ngựa kịp dừng vững, Mộ Dung Thất Thất đã nhảy xuống dưới, Thượng Quan Vô Kỵ cả kinh, cũng xuống ngựa theo, muốn nhìn xem thử Mộ Dung Thất Thất có bị thương hay không, lại bị nàng tránh né.

“Đưa ta trở về!” Mộ Dung Thất Thất mở miệng nói.

“Không!” Thượng Quan Vô Kỵ dùng sức lắc đầu.

Đưa nàng nhảy vào hố lửa? Để nàng gả cho Quỷ vương, sau đó chết trong đêm tân hôn? Vô luận như thế nào, hắn cũng không thể làm vậy được! Càng không thể trơ mắt nhìn nàng hương tiêu ngọc vẫn! Lúc trước xin được đưa Mộ Dung Thất Thất đi, bởi Thượng Quan Vô Kỵ có ý muốn mang Mộ Dung Thất Thất đào hôn, hiện tại đúng lúc là cơ hội tốt!

“Ngươi có biết ngươi đang làm cái gì không?”

Đối mặt với nam tử anh tuấn, ngoan cố trước mắt, Mộ Dung Thất Thất hoàn toàn hết chỗ nói. Hắn xem mình là kỵ sĩ giải cứu công chúa từ tay quái thú sao? Hắn rốt cuộc có biết chuyện này hệ trọng đến cỡ nào không?!

Nhận thấy sự phẫn nộ trong thanh âm của Mộ Dung Thất Thất, Thượng Quan Vô Kỵ bước nhanh về phía trước, ôm Mộ Dung Thất Thất vào trong lòng: “Thất Thất, theo ta đi! Ta mang nàng rời đi!”

Tim của Thượng Quan Vô Kỵ đập thực mạnh mẽ, mãnh liệt. Trong màn đêm yên lặng, nghe được cực kỳ rõ ràng.

Đi? Sao có thể nói ra dễ dàng như thế, việc này có bao nhiêu nguy hiểm, người nam nhân này có nghĩ tới hay không? Công chúa hòa thân biến mất, Bắc Chu hoàng đế tức giận, đến lúc đó trăm họ lầm than, dân chúng chính là người chịu khổ, bọn họ sẽ mang đến tai họa cho cả một quốc gia!

“Vô Kỵ, ta biết ngươi quan tâm ta, lo lắng ta. Nhưng mà, ta không thể đi theo ngươi!”

Mộ Dung Thất Thất lắc đầu, lùi ra khỏi vòm ngực của Thượng Quan Vô Kỵ.

Đối với một dị thế cô hồn như nàng mà nói, nơi nào cũng là nhà. Nhưng mà hiện tại nàng là Chiêu Dương công chúa, con đường này, không thể đi được. Nàng không thể, không thể vì hạnh phúc, vì tự do của mình mà hại người khác làm việc bất nghĩa. Huống chi, phía sau nàng còn có Ma Vực, có hơn một ngàn mạng người, nàng đã từng hứa với bọn họ, nhất định sẽ dùng bản lĩnh chân chính, quang minh chính đại giúp họ có thể xuất đầu lộ diện dưới ánh mặt trời. Nàng sao có thể rời đi một mình cơ chứ!

“Người là người của Thượng Quan thế gia, ngươi không thể phản bội huyết thống của ngươi! Không thể vì chuyện riêng của mình ngươi, mà đẩy dân chúng xuống hố lửa! Cũng không thể bởi vì mình, mà khiến tổ tiên Thượng Quan gia hổ thẹn! Huống chi, thái hậu còn đó, ngươi làm sao có thể khiến thái hậu thương tâm!

Mà ta, cũng không thể nào đi theo ngươi. Ta có trách nhiệm cùng nghĩa vụ của ta, ta cũng có người ta cần bảo hộ. Ta không thể, vì sự ích kỷ của mình, mà mặc kệ sống chết của họ.”

Không thể, không thể mặc kề cha nuôi cho nàng sinh mạng mới, không thể buông tha bạn hữu nơi Ma Vực đã chung sống năm năm cùng nàng….

Lời nói của Mộ Dung Thất Thất, khắc chặt vào lòng Thượng Quan Vô Kỵ. Nàng có người nàng muốn bảo hộ? Vậy nàng có biết hay không, người hắn muốn bảo hộ, chỉ có mỗi mình Mộ Dung Thất Thất nàng a!

Dưới ánh trăng, bộ dáng kiên cường của Mộ Dung Thất Thất khiến Thượng Quan Vô Kỵ đau lòng. Nếu trước đó hắn mở miệng, cầu thái hậu ban hôn, có phải sẽ không có những chuyện sau này, nàng cũng không cần nói những chuyện như vậy?

“Vương gia, sao người lại tới đây?” Mộ Dung Thất Thất nhìn phía sau Thượng Quan Vô Kỵ, kêu lên kinh ngạc. Vừa nghe được Phượng Thương thế nhưng đuổi tới, mình lại không hề phát hiện, Thượng Quan Vô Kỵ rất là kinh ngạc. Quay đầu lại, không một bóng người, trên cổ xuất hiện một trận đau đớn, Thượng Quan Vô Kỵ “ngô” một tiếng, té trên mặt đất.

“Tiểu thư, thuộc hạ đến trễ!” Tô Mi cùng Tố Nguyệt hiện lên trước mặt Mộ Dung Thất Thất, đồng thời quỳ gối.

“Các ngươi mang tướng quân trở về.”

“Tuân mệnh!” Tô Mi cùng Tố Nguyệt khiêng Thượng Quan Vô Kỵ lên xe ngựa, rời đi. Mộ Dung Thất Thất cũng lên ngựa, chậm rãi trở về.

Lúc này, Mộ Dung Thất Thất thầm tự hỏi trong đầu phải làm cách nào để giải thích chuyện hôm nay với Phượng Thương. Tướng quân hộ tống mang theo công chúa rời đi, chỉ sợ Phượng Thương đã biết được chuyện này. Hắn sẽ nghĩ như thế nào? Có truy cứu trách nhiệm của Thượng Quan Vô Kỵ hay không? Có làm lớn chuyện lên, vì chuyện này mà đối phó với Tây Kỳ?

Tuy rằng Mộ Dung Thất Thất xem chuyện của một nước cùng chuyện của thiên hạ đều không liên quan đến nàng. Nhưng mà Thượng Quan Vô Kỵ là bằng hữu của nàng, đã ra tay giúp nàng nhiều lần, nàng không muốn hắn gặp chuyện không may. Dù sao, mặc dù Thượng Quan Vô Kỵ lỗ mãng như vậy, nhưng tất cả cũng chỉ vì nàng.

Mộ Dung Thất Thất nghĩ đến xuất thân, ngay cả việc Phượng Thương đến gần cũng không hề phát hiện ra, đến lúc nàng ngẩng đầu, Phượng Thương đã ghìm cương ngựa lại, đứng cách nàng chỉ có năm thước.

“Vương gia…..”

Dưới ánh trăng, sắc mặt Phượng Thương tái nhợt, vẻ mặt tiều tụy, không đợi Mộ Dung Thất Thất kêu hết một tiếng “vương gia” kia, Phượng Thương đã phi thân tiến lên, ôm Mộ Dung Thất Thất vào trong lồng ngực, cằm đặt trên mái tóc đen của nàng, nhắm mắt lại, hít ngửi hương thơm toát ra từ người nàng.

“Vương gia….”

“Xuỵt, khanh khanh, để ta ôm nàng một chút thôi.” Phượng Thương ôm rất chặt, hận không thể khiến Mộ Dung Thất Thất hòa vào người hắn. Thẳng đến lúc nữ tử trong ngực hít thở không thông, Phượng Thương mới cuống quít buông lỏng tay.

“Thực xin lỗi, đã khiến nàng đau!” Phượng Thương vén những sợi tóc trên trán Mộ Dung Thất Thất lên, nhìn thẳng vào mắt nàng, hồi lâu, mới nói tiếp: “Khanh khanh vì sao….không đi cùng hắn?”

Hắn đã biết? Hắn biết rồi! Mộ Dung Thất Thất khẽ nhíu mày nhăn mặt, Phượng Thương mẫn cảm nhận ra ý nghĩ của Mộ Dung Thất Thất: “Khanh khanh đang lo lắng ta sẽ trách móc Thượng Quan tướng quân sao?”

“Vương gia, Thượng Quan Vô Kỵ không hề cố ý.” Chuyện này, Mộ Dung Thất Thất đành phải giải thích như vậy.

“Người trong lòng khanh khanh, là hắn sao?” Phượng Thương tiếp tục hỏi.

“A?” Mộ Dung Thất Thất ngẩn ra, hắn thế mà hoài nghi nàng có tư tình cùng Thượng Quan Vô Kỵ? Điều này sao có thể! Nàng chỉ xem Thượng Quan Vô Kỵ như bạn tốt mà đối đãi, vị vương gia này lại nghĩ cái gì trong đầu thế? Chẳng lẽ quan hệ giữa nam nữ trừ bỏ tình yêu ra, không có tình bạn sao? (TC: ta lắm lúc cũng bị hiểu lầm kiểu nì…..có điều da mặt ta dày hơn tường thành…ai nói, ta cũng nhận….hắc….rốt cuộc thật thật giả giả….ngoài ta ra chẳng có ai biết…haha….\*tự thán phục mình\*)

Biểu tình của Mộ Dung Thất Thất, đã cho Phượng Thương biết đáp án. Hô…. Phượng Thương rốt cuộc cũng có thể nhẹ nhàng thở ra, trong lòng nàng không có Thượng Quan Vô Kỵ, hắn vẫn còn cơ hội đi, không uổng công hắn đuổi đến đây!

Nghĩ vậy, Phượng Thương lại ôm Mộ Dung Thất Thất vào lòng lần nữa, mười ngón tay đan lấy mười ngón tay của nàng.

“Khanh khanh, mặc kệ chuyện hôm nay là thế nào, mặc kệ vì sao nàng lại lưu lại, nhưng nàng đã lưu lại, ta xem như nàng đã quyết định sẽ làm nữ nhân của Phượng Thương ta! Mà ta, cũng tuyệt đối sẽ không buông tay nàng, sẽ không cho nàng có cơ hội hối hận!”

Đối với một đoạn “tuyên ngôn chiếm hữu” mạc danh kỳ diệu của Phượng Thương, Mộ Dung Thất Thất có chút ngây ngốc.” Vương gia, không phải ngày đã có người trong lòng rồi sao….”

Nghe xong lời nói của Mộ Dung Thất Thất, Phượng Thương rốt cuộc hiểu nghĩa của từ “thành toàn” mà đêm đó nàng đã nói. Nguyên lai, nàng hiểu lầm rằng mình có người trong lòng! Tiểu nữ nhân này a! Vì sao lại đáng yêu như vậy? Nàng chẳng lẽ không biết rằng, trong lòng hắn, chỉ có mỗi mình nàng sao?

Mộ Dung Thất Thất tỉnh tỉnh mê mê, ánh mắt mờ mịt lại khiến Phượng Thương cảm thấy thật đáng yêu.

Tiểu vương phi của hắn thế nhưng ngốc nghếch như vậy, hoàn toàn chẳng hiểu chuyện tình yêu nam nữ, lại chắc chắn chưa tình động tình với kẻ nào, thế nên mới ngơ ngắc như nai tơ, ngây ngốc, khờ dại, thần thái này hoàn toàn bất đồng với vẻ giảo hoạt khi tính kế người khác, hắn thật sự đã nhặt được một bảo vật sống!

Xem ra, Mộ Dung Thất Thất hoàn toàn không biết ý nghĩa của việc tặng trâm cài đầu trong lễ trưởng thành đi! Khó trách nàng cứ thế mà thu năm cái trâm cài, hại dấm chua của hắn bay đầy trời, nàng lại không thèm để ý chút nào. Khiến hắn ăn dấm chua tới mấy ngày lận— Nguyên lai, chân tướng mọi việc là như vậy a! Tiểu vương phi này, có phải là người thông tuệ, khôn khéo, đã chỉnh người tại buổi cung yên không thế? Vì sao trong chuyện tình cảm lại chẳng biết chút gì? Thật sự như một cây táo ngây ngô, cũng y như hương thơm toát ra từ trên người nàng!

Bất quá, như vậy cũng tốt. Nếu nàng vẫn là một viên ngọc thô chưa tỏa ra ánh sáng, vậy hắn sẽ từ từ mài dũa rèn luyện, khiến cho cả tâm lẫn thân thể của nàng đều được khắc tên của hắn, khiến cho toàn bộ người nàng đều thuộc về hắn!

Biểu tình trên mặt Phượng Thương thay đổi, khiến Mộ Dung Thất Thất xem mà buồn bực, không biết vị vương gia này đang nghĩ gì trong lòng, thế là dứt khoát cúi đầu, làm một tiểu bạch thỏ.

Thấy Mộ Dung Thất Thất khôi phục lại bộ dáng bình thường, Phượng Thương nhịn không được nhéo nhéo cái mũi nhỏ của nàng: “Vương phi, chúng ta trở về đi!”

“Được!” Tuy rằng lực đạo của Phượng Thương không lớn, nhưng Mộ Dung Thất Thất vẫn không thích bị hắn nhéo mũi như vậy, cảm thấy mình như một chú cún con, như thế nào cũng thấy giống như hương vị kia.

♡♥♡♥♡♥♡♥♡♥

“Ha ha ha!” Nhìn thấy vẻ mặt hờn dỗi của Mộ Dung Thất Thất, Phượng Thương cười ha hả. Nàng thoáng như thật, lúc lại giả, thật thật giả giả, giả giả thật thực, dường như có muôn vàn gương mặt khác nhau. Xem ra hắn phải tốn hơi nhiều công sức, để hiểu rõ hơn về Mộ Dung Thất Thất.

Hai người trở lại chỗ đóng quân, huyết tinh đã bị quét đi sạch sẽ, tựa như chưa từng phát sinh ra cuộc tập kích đêm qua, năm trăm người kia chưa từng tới. Hết thảy đều sạch sẽ, ngay cả không khí, cũng là một mảnh trong lành tinh khiết, không hề có chút mùi máu.

Lần này, trừ bỏ xa phu\* bị thương, một vài người bị thương nhẹ, những người khác đều bình yên vô sự. (\*người đánh xe ngựa)

“Vương gia, bắt được tám người sống.” Cát Tường sai người buộc chặt mấy hắc y nhân đưa đến trước mặt Phượng Thương.

“Giết!”

Phượng Thương vừa dứt lời, tám thanh đao nâng lên, tám cái đầu rơi xuống, lưu lại vệt máu trên đất.

Phượng Thương hoàn toàn không thẩm vấn mà trực tiếp cho người giết chết đám người này. Thủ đoạn dứt khoát linh hoạt như vậy thực khiến Mộ Dung Thất Thất thưởng thức.

Bọn họ bị tập kích ở biên cảnh, chắc chắn những người này không phải do Tây Kỳ quốc phát tới, Long Trạch Vũ dù có ngốc, cũng không để cho Phượng Thương gặp chuyện không may khi hắn ta còn ở trong tầm mắt của mình, hắn ước gì có thể đem Phượng Thương an toàn đá khỏi Tây Kỳ quốc. Suy ra còn lại chỉ có Bắc Chu, bên kia có người thấy Phượng Thương ngứa mắt, cho nên lựa chọn thời điểm khi gần đến Thạch Môn quan để động thủ, sau đó giá họa cho Tây Kỳ.

Nhưng mà, rốt cuộc người nào ở Bắc Chu quốc lại có thâm cừu đại hận với Phượng Thương đến mức muốn đẩy hắn vào chỗ chết? Xem ra Phượng Thương cũng chỉ là một người có số phận bình thường, có quá khứ cũng có rất nhiều chuyện tình thú vị cần giải quyết a?

“Khanh khanh, vì lần này gặp chuyện ngoài ý muốn, nên chúng ta đừng có cách xa như vậy nữa, nàng ở gần ta, ta mới có thể bảo hộ nàng thật tốt a! Miễn cho lại mất tích giống như hôm nay, khiến ta phải đi tìm!”

Không để cho Mộ Dung Thất Thất phản đối, Phượng Thương trực tiếp cho người đi thu trại của nàng qua cạnh trại của mình. Nhìn trại của Mộ Dung Thất Thất, Phượng Thương hài lòng gật đầu: “Từ ngày mai trở đi, khanh khanh hãy ở cùng một xe ngựa với ta đi! Ta sẽ bảo vệ nàng chu toàn!”

“Vương gia, chuyện này, không được tốt lắm….” Mộ Dung Thất Thất có chút bất đắc dĩ.

Mỗi này đối mặt với khuôn mặt yêu nghiệt của Phượng Thương? Nàng cần có tâm trí mạnh mẽ mới được a! Lại nói, mục đích của vị vương gia này, có thật muốn bảo hộ nàng sao? Điểm ấy thực khiến người người hoài nghi!

Đoán rằng Mộ Dung Thất Thất sẽ cự tuyệt, Phượng Thương liếc mắt nhìn chung quanh, vẻ mặt nghi hoặc, nói: “Y, Thượng Quan tướng quân đi đâu vậy? Vì sao suốt tối chẳng thấy hắn đâu?”

Ngươi giỏi! Đối phương dùng chuyện “đại nghịch bất đạo” mà Thượng Quan Vô Kỵ đã làm hôm nay để uy hiếp mình, Mộ Dung Thất Thất hoàn toàn bó phép. Uy hiếp, nghênh ngang uy hiếp! Hắn đang đe dọa nàng a! Hắn thế nhưng dùng tới chuyện của Thượng Quan Vô Kỵ để nắm thóp mình, thật sự quá gian manh!

Nhìn thấy Mộ Dung Thất Thất chẳng chút vui vẻ, Phượng Thương nở nụ cười, mắt phượng phong tao\* chứa đựng gió xuân cũng cười theo.(\*lẳng lơ…ặc, cái từ này @@)

“Khanh khanh, nàng có thấy Thượng Quan tướng quân đâu không? Không phải hắn phụ trách an toàn của nàng sao? Hay là hắn đang ngủ quên? Như vậy sao được chứ! Ồn ào như vậy cũng không đánh thức hắn được, xem ra Thượng Quan tướng quân chẳng có chút cảnh giác nào! Vậy sau này, để ta bảo vệ nàng đi, được chứ?”

“Được—” Mộ Dung Thất Thất phun một chữ “được”, tựa hồ như nghiến răng mà nói, Phượng Thương hình như đã nghe được tiếng răng cọ xát, ý cười trong mắt cũng càng đậm.

“Khanh khanh, chẳng lẽ nàng không muốn? Vậy bổn vương đành phải đi tìm Thượng Quan tướng quân.”

“Ta nguyện ý!” Mộ Dung Thất Thất lập tức gật đầu, giương lên khuôn mặt tươi cười sáng lạn: “Về sau đành phiền toái vương gia! Hiện tại cũng không còn sớm nữa, ta đi nghỉ ngơi trước, ngày mai gặp!”

Nói xong, Mộ Dung Thất Thất trở về trại của mình. Nhìn thấy thân ảnh của Mộ Dung Thất Thất dần biến ,ất, Phượng Thương nhếch miệng tươi cười, cũng trở về trại của mình.

“Khụ khụ!” Vừa mới bước đi, liền ho hai cái ra máu đen, nhuộm đen một mảng áo trước ngực.

“Vương gia!”Tấn Mặc vẫn chờ ở chỗ này lập tức đứng lên đỡ Phượng Thương, cùng Như Ý một trái một phải, đỡ Phượng Thương lên giường.

“Ta không sao. Nhỏ giọng dùm một chút, đừng để nàng nghe thấy.” Tuy rằng khóe miệng còn dính chút máu đen nhớp nháp, nhưng trong mắt lẫn trong lòng Phượng Thương, đều là ý cười. Hắn rốt cuộc cũng giữ được nàng, bất kể nàng có vui hay không, hắn tin rằng, nếu tiếp tục chân thành, kiên trì tiến tới, hắn nhất định có thể đánh động trái tim nàng.

“Vương gia, tội gì ngài phải…..” Tấn Mặc thở dài, buổi tối này, hắn thực lo lắng gần chết. Sợ Phượng Thương nhìn thấy “gian tình” của Mộ Dung Thất Thất, bị kích thích, sẽ khiến cổ độc trên người bộc phát. May mắn, hắn đã bình an trở lại, tuy rằng có mang theo Mộ Dung Thất Thất, điểm này khiến Tấn Mặc có chút khó chịu, nhưng mà Phượng Thương có thể bình an trở về, đối với Tấn Mặc mà nói, đó là chuyện tốt.

Cho người bên ngoài lui ra, Tấn Mặc bắt đầu châm cứu cho Phượng Thương. Lúc nãy khi Phượng Thương trị liệu đã mạnh mẽ cắt ngang, gây tổn thương rất lớn đến thân thể hắn, tối nay, lại là một đêm không ngủ rồi. Trận tập kích bất ngờ kia, chắc chắn là đến có chuẩn bị. Đã chọn đúng đêm trăng tròn, chọn đúng thời điểm Phượng Thương phát bệnh mà đột kích, thật là đáng chết! “Tấn Mặc, ngươi không hiểu.” Phượng Thương từ từ nhắm hai mắt, nhớ lại từng nụ cười, từng cái nhăn mày của Mộ Dung Thất Thất, lại nghĩ tới biểu tình tức giận bất bình cùng khuất phục lúc nãy của nàng, tâm tình thực tốt. Cũng không để ý tới việc lúc nãy mình đã tê tâm liệt phế\*, lo sợ Mộ Dung Thất Thất sẽ rời đi đến cỡ nào….(\*đau đến tột cùng)

“Tấn Mặc, ngươi lạnh lùng như vậy, nhìn như vô tình, kỳ thật lại rất chú trọng đến tình cảm. Nếu ngươi thật sự yêu ai đó, ngươi sẽ càng nghĩa vô phản cố\* hơn ta.”(\*làm việc nghĩa không chùn bước)

“Ta mới không tin đến những thứ hư vô đó!”

Đối với lời nói của Phượng Thương, Tấn Mặc thật sự không tin. Cả đời hắn đeo đuổi chỉ có việc làm cách nào để nâng cao y thuật.Tình yêu? Bất quá chỉ là thứ nhàm chán dùng để tiêu khiển, mà hắn ngay cả thời gian tiêu khiển cũng không có.

Tâm nguyện lớn nhất của Tấn Mặc, chính là chữa khỏi cho Phượng Thương, không chỉ vì đạo nghĩa, nguyên nhân quan trọng hơn, là để nâng cao thực lực của mình. Phá giải được vấn đề nan giải trong y học, đây mới chính là việc khiến Tấn Mặc cảm thấy hứng thú nhất. Về phần nữ nhân, đó chỉ là một loại phiền toái, hắn hận không thể tránh càng xa càng tốt, làm sao có thể bỏ tình cảm ra cho nó chứ…

“Có dám cá cược với ta không?” Phượng Thương nhướng mắt, mỉm cười nhìn ánh mắt băng lãnh của Tấn Mặc, lúc này, hắn không còn chút lo lắng của lúc trước, đôi mắt sáng long lanh một mảnh, cho thấy chủ nhân của nó hiện đang có tâm tình rất tốt: “Ta cá rằng ngươi, khi gặp được người ngươi ngưỡng mộ trong lòng, chắc chắn sẽ như thiêu thân lao đầu vào lửa, không hối tiếc!”

Dưới ánh nến, ánh mắt “thực” của Phượng Thương khiến cho Tấn Mặc thấy mà sửng sốt, sau đó thoáng tay lại tiếp tục bận rộn, hắn sẽ không giống như Phượng Thương. Phượng Thương vì Mộ Dung Thất Thất, thế nhưng không để ý đến cơ thể bệnh tật mà đuổi theo, hắn, vĩnh viễn cũng sẽ không vì một nữ nhân mà vứt đi hoặc không thèm để ý đến tánh mạng của mình. (TC: nói trước bước không qua)

“Vương gia, cá cược, có thể. Bất quá, nếu ngươi thua, phải hảo hảo phối hợp với việc trị liệu của ta, không được giống như hôm nay. Dưới tay ta, không ai được chết, ngươi cũng đừng có làm bẩn thanh danh một đời của ta!”

“Được!” Thấy Tấn Mặc mạnh miệng như vậy, Phượng Thương chỉ cười cười, chậm rãi đồng ý, sau đó nhắm mắt tiếp nhận trị liệu.

Một đêm, Tấn Mặc không nghỉ ngơi dù chỉ một phút, châm cứu cho Phượng Thương. Đến lúc mặt trời chậm rãi nổi lên phía chân trời, Tấn Mặc mới thu châm, dùng tay lau mồ hôi trên mặt.

“Vương gia, lần sau không được tùy hứng như vậy nữa, nếu không, cho dù là sư phụ ta, cũng không thể chữa khỏi cho ngươi.” Tấn Mặc nâng Phượng Thương dậy, cứ dặn dò hoài.

“Đã biết!” Khí sắc của Phượng Thương khôi phục lại bình thường, trị liệu một đêm, làm cho sắc mặt hắn có chút tái nhợt, nhưng tinh thần đã khá hơn nhiều: “Tấn Mặc, ta ngang tuổi với ngươi, sao ngươi lại dài dòng như vậy, giống như mấy bà cô già thế?”

“Còn không phải bởi vì vương gia không bao giờ nghe ta khuyên, chuyện gì cũng làm theo ý mình!” Đối với ngữ khí trêu tức của Phượng Thương, Tấn Mặc có chút dở khóc dở cười: “Chỉ cần vương gia hảo hảo phối hợp, trị liệu thật tốt, ta nhất định sẽ tìm được biện pháp!”

“Yên tâm, Tấn Mặc….” Phượng Thương chỉ vào tim: “Hiện tại trong này của ta còn lưu luyến một người, chắc chắn sẽ để ý thân mình thật kỹ. Ta muốn cùng nàng bách niên giai lão, còn muốn con cháu đầy nhà. Cho nên, mọi chuyện từ nay về sau đành phiền ngươi.”

Chuyện “chạy đêm”, Phượng Thương như lời mình đã nói, hoàn toàn không truy cứu, còn Mộ Dung Thất Thất cũng hoàn toàn luẩn quẩn trong vòng vây của Phượng Thương. Mỗi ngày, hai người đều đồng hành cùng xe, lều trại ban tối cũng chỉ cách nhau vài bước. Tóm lại, nơi nào có Phượng Thương, ắt có Mộ Dung Thất Thất, tất cả hoạt động của Mộ Dung Thất Thất đều không lọt khỏi tầm mắt của Phượng Thương.

Có vài lần, Thượng Quan Vô Kỵ muốn tìm Mộ Dung Thất Thất để nói chuyện, đều bị Cát Tường lấy cớ “vương gia sẽ bảo hộ vương phi” mà ngăn cản. Hơn nữa, chuyện Phượng Thương bị tập kích trong lãnh thổ của Tây Kỳ quốc sau khi bị Long Trạch Vũ biết liền hạ chỉ mắng chửi Thượng Quan Vô Kỵ một chút, mấy ngày nay, tinh thần của Thượng Quan Vô Kỵ thực uể oải, sắc mặt rất rất kém.

“Vương phi, đồ người muốn đã được chuẩn bị tốt.”

Để tránh việc mặt đối mặt với Phượng Thương, suốt ngày nhàm chán liền mắt to trừng mắt nhỏ, Mộ Dung Thất Thất sai người làm một bộ cờ vua. Không thể không nói, tay sai của Phượng Thương thực sự có hiệu suất làm việc rất cao, bất quá nàng chỉ nhất thời hứng thú vẽ ra một bộ cờ vua, hôm sau, Phượng Thương liền sai người đưa tới.

Rõ ràng là đi thẳng một đường, không có kẻ nào là thợ thủ công, nhưng bộ cờ vua Như Ý đem tới lại hết sức tinh sảo. Một nửa bộ cờ là được làm từ gỗ lim điểm tơ vàng, một nửa còn lại được làm từ gỗ tử đàn. Vàng sáng, tím rực.

Ở thời đại này, chỉ có cờ năm quân cùng cờ vây, đối với bộ cờ vua mà Mộ Dung Thất Thất làm, Phượng Thương cảm thấy rất hứng thú.

Phượng Thương nguyên vốn là chiến thần của Bắc Chu, trên chiến trường dụng binh như thần, cho nên Mộ Dung Thất Thất thầm nghĩ muốn so tài cùng vị tướng quân nơi cổ đại này, vì thế kiên nhẫn hướng dẫn Phượng Thương cách chơi cờ vua. Chỉ cần nói một lần, rồi Mộ Dung Thất Thất lại làm thử ví dụ hai lần, Phượng Thương liền hiểu diệu dụng của cờ vua.

“Tuyệt vời! Cờ tinh diệu như vậy, khanh khanh làm sao lại nghĩ ra vậy?”

Hiện tại, Phượng Thương cảm thấy thiếu nữ trước mắt thực thần bí. Nàng thật sự là Tam tiểu thư phế vật trong miệng mọi người sao? Vì sao từ chuyện yến hội đến cờ vua, nàng không ngừng gây cho hắn kinh hỉ chứ?

“Ngẫu nhiên học được, Vương gia, không bàng chúng ta hãy đấu với nhau?” Mộ Dung Thất Thất đã sớm nóng lòng muốn thử, đối phương là chiến thần, không biết năng lực “lý luận suông” này như thế nào?

Nhìn thấy đôi mắt sáng long lanh rực rỡ của nữ tử trước mắt, Phượng Thương nở nụ cười: “Để khanh khanh vui, có chuyện gì ta không làm được! Ta nguyện phụng bồi!”

Trong xe ngựa, hai người đánh cờ, tuy rằng Phượng Thương là người mới, nhưng hắn có kinh nghiệm thực chiến, mà cách chơi cùng cách đánh trận thật chẳng khác nhau là mấy, cho nên chỉ qua ba bốn lần, Phượng Thương liền dần điêu luyện, khiến cho Mộ Dung Thất Thất không thể không thể không bội phục trí tuệ của Phượng Thương. Mà trong quá trình Phượng Thương đánh cờ, hắn cũng càng lúc càng bội phục người phát minh ra cờ vua. Thiên quân vạn mã, đều hé ra trên bàn cờ này, đây là một chiến trường thu nhỏ a! Nhìn qua bất quá chỉ là một trò chơi đánh cờ, nhưng sao lại giống quá trình hai quân đấu chọi thế chứ!

“Ăn” Mộ Dung Thất Thất buông “mã” xuống: “Vương gia, đến phiên ngài!”

“Bổn vương thua—” Phượng Thương thở dài.

“Vương gia, ngài vừa mới tiếp xúc với trò này, có thể chơi giỏi như vậy, không bao lâu sau, nhất định sẽ vượt qua ta.” Mộ Dung Thất Thất biết, mặc dù mình thắng, bất quá cũng bởi nhờ kinh nghiệm chơi cờ nhiều năm.

“Nếu khanh khanh nói như vậy, không bằng lại chơi một ván nữa!”

Mười ngày, rất nhanh liền trôi qua. Mười ngày này, trong xe ngựa của Phượng Thương không ngừng truyền đến thanh âm “giết”,”đánh”, “đổi”, “ăn”, “ăn đúp”. Thanh âm của Mộ Dung Thất Thất mềm mại, thanh âm của Phượng Thương trầm ấm, dẫn đến việc ưng kỵ xung quanh thường hay ghé mắt nhìn, không biết vương gia cùng vương phi làm gì ở bên trong.

Bất quá, cảm tình giữa vương gia cùng vương phi thoạt nhìn không tồi, điểm này khiến cho mọi người thật cao hứng, ngoại trừ Tấn Mặc. Hắn thủy chung vẫn luôn canh cánh trong lòng chuyện đêm đó Phượng Thương bỏ trị liệu mà đi tìm Mộ Dung Thất Thất, luôn dùng vẻ mặt âm trầm mà nhìn nàng.

Hoàn hảo, Mộ Dung Thất Thất đối với hết thảy mọi chuyện đều “nhắm mắt làm ngơ”. Bởi vì hiện tại nàng đã tìm được niềm vui mới, đó chính là đánh cờ cùng Phượng Thương. Người này, là thiên tài! Dùng binh pháp vận dụng lên bàn cờ, chỉ qua mất ngày, thực lực liền ngang hàng với Mộ Dung Thất Thất, thắng thua càng lúc càng khó phân.

Mộ Dung Thất Thất học cờ vua nhiều năm, hơn nữa còn được danh sư chỉ điểm, hiện tại, Phượng Thương không qua bao lâu, đã đạt được thành tích mười mấy năm của mình, khiến cho Mộ Dung Thất Thất ngày càng âm thầm bội phục Phượng Thương.

Mộ Dung Thất Thất bắt đầu thưởng thức Phượng Thương, Phượng Thương lại đối với vị tiểu vương phi này của mình yêu thêm cuồng nhiệt. Thậm chí hắn còn nghĩ rằng, nếu Mộ Dung Thất Thất là nam tử, nhất định sẽ kiêu ngạo không kém gì mình, sẽ là một chiến thần.

May mắn Mộ Dung Thất Thất là nữ tử, hơn nữa bây giờ lại chính là vương phi của mình. Nếu nàng là nam tử, lại một lòng trung thành với Tây Kỳ, có thể nàng sẽ là người đọ cao thấp với mình. Khi đó, ai thắng ai thua, khó mà biết được.

Rốt cuộc cũng đến Yến Kinh kinh thành của Bắc Chu, trong kinh bởi vì chuyện Nam Lân vương dẫn tân vương phi trở về mà phi thường nào nhiệt. Xe ngựa của Phượng Thương chậm rãi tiến vào, dân chúng đứng hai bên đường hoan nghênh. May mắn đã có người duy trì trật tự, nếu không nhất định không thể thuận lợi tới vương phủ.

“Ai nha, Thương ca ca sao vẫn chưa tới a!” Hoàn Nhan Bảo Châu dừng chân trước cửa phủ nhìn xung quanh: “Trữ Nhi, còn không phái người đi xem!”

“Công chúa, vương gia đã vào thành, lập tức đến đây!” Trữ Nhi- cung nữ bên người Hoàn Nhan Bảo Châu thông báo tin tức vừa đến cho nàng: “Người vẫn nên nhẫn nại chờ! Lập tức có thể nhìn thấy vương gia!”

“Trữ Nhi, các ngươi thám thính đúng không? Bộ dáng của Mộ Dung Thất Thất kia thật sự rất xấu sao?”

Vừa nghe Phượng Thương sắp về tới, Hoàn Nhan Bảo Châu vội vàng sửa sang quần áo, miệng cũng không quên hỏi về chuyện của Mộ Dung Thất Thất.

“Công chúa, là thật! Mộ Dung Thất Thất không những là một phế vật mà còn là một nữ tử xấu xí!” Vịnh Nhi đứng một bên sửa lại bím tóc cho Hoàn Nhan Bảo Châu:”Công chúa, người cứ yên tâm đi! Người là đệ nhất mỹ nhân của Bắc Chu quốc, sao lại có thể thua một phế vật chứ!”

“Ừ!” Hoàn Nhan Bảo Châu gật đầu. Thương ca ca là tân lang của nàng, nàng tuyệt đối sẽ không chắp tay dâng cho người ta! Mặc kệ đối phương là công chúa Tây Kỳ quốc hay là ai, ai dám cản con đường trở thành Nam Lân vương phi của nàng, nàng tuyệt đối sẽ không để yên!

Đến lúc Hoàn Nhan Bảo Châu sắp không thể kiên nhẫn chờ thêm nữa, xe ngựa của Phượng Thương rốt cuộc chậm rãi hiện ra ở đầu đường.

“Thương ca ca!” Tim của Hoàn Nhan Bảo Châu đập thình thịch, muốn chạy qua ngay lập tức, lại bị Trữ Nhi ngăn lại: “Công chúa, đoan trang, rụt rè! Người muốn học theo tiểu thư nhà Mục gia, kéo váy chạy như nam nhân sao!”

“Ừ ú, ta phải đoan trang, phải rụt rè!”

Nghe xong lời nói của Trữ Nhi, Hoàn Nhan Bảo Châu lập tức dừng lại, đứng ở cửa. Nam nhân đều thích nữ nhân ôn nhu, hiền lành, nàng nhất định phải sửa lại tính tình nóng nảy như lửa của nàng, phải đổi thành một tiểu nữ nhân mới được! Nàng không muốn bại bởi Mục Vũ Điệp đâu!

## 55. Chương 62

Chương 62: Ong với bướm.

Xe ngựa rốt cuộc cũng dừng lại trước cửa Nam Lân vương phủ.

“Khanh khanh, chúng ta tới rồi!”

Không đợi Hoàn Nhan Bảo Châu kịp hô một tiếng “Thương ca ca”, Phượng Thương đã nắm lấy tay Mộ Dung Thất Thất, cẩn thận dắt nàng xuống xe ngựa, khiến cho Hoàn Nhan Bảo Châu nhìn thấy mà choáng váng. Đây là Phượng Thương luôn cách người vạn dặm sao? Hắn chưa từng dùng vẻ mặt ôn hòa như vậy đối với nữ tử nào cả a!

Lại nhìn đến kẻ được Phượng Thương che chở, đó là Mộ Dung Thất Thất sao? Hoàn Nhan Bảo Châu nhìn chằm chằm Mộ Dung Thất Thất, đánh giá nàng ta từ trên xuống dưới. Ngũ quan bình thường, chỉ có thể xem như thanh tú, hơn nữa chỉ là một công chúa được sắc phong, căn bản không hề tôn quý bằng mình! Nhưng mà, vì sao Thương ca ca lại nắm tay nàng? Chẳng lẽ do dọc theo đường đi đã xảy ra chuyện gì sao?

Mộ Dung Thất Thất không có chú ý tới Hoàn Nhan Bảo Châu mà chỉ ngẩng đầu nhìn tấm biển to ghi ba chữ “Nam Lân Vương” treo trên cửa phủ, trong hào khí lộ ra một cỗ cao ngạo, vừa nhìn đã biết là do danh gia làm ra.

“Chữ đẹp!” Mộ Dung Thất Thất mở miệng tán thưởng.

“Khanh khanh có hứng thú với thư pháp sao?” Nghe Mộ Dung Thất Thất nói vậy, Phượng Thương nhất thời nổi lên hiếu kỳ.

“Vương gia, tấm biển này là do ai viết vậy?”

“Là do Thương ca ca viết!” Không đợi Phượng Thương trả lời, một thanh âm vô cùng nũng nịu liền vang lên trước.

Lúc này, Mộ Dung Thất Thất mới chú ý đến Hoàn Nhan Bảo Châu, nàng ta ước chừng mười sáu người bảy tuổi, tóc dài khoảng bảy tám thước, làn da trắng hồng, lộ ra vẻ khỏe khoắn, mày liễu mắt hạnh môi anh đào, tóc đen tết thành một cái bím, thả ở sau lưng, trên đầu đội mũ châu màu xanh ngọc, một thân bảo lam y\*, trên chân mang một đôi giày da nai màu xanh nốt. Là một cô bé tràn ngập sức sống!

Nhìn đến thân thể cao lớn của Hoàn Nhan Bảo Châu, Mộ Dung Thất Thất không khỏi hâm mộ. Kiếp trước nàng cao 1m70, vì sao đến nơi này, chỉ còn 1m62. Tuy rằng 1m62 không coi là quá lùn, nhưng đổi với tấm thân dài 1m92 của Phượng Thương mà nói, nàng y như “chim nhỏ nép vào người”.

“Thương ca ca, sao đến bây giờ huynh mới trở về a!” Nhìn thấy một tay của Phượng Thương ôm lấy vòng eo của Mộ Dung Thất Thất, Hoàn Nhan Bảo Châu lập tức chu chu cái miệng. Chu miệng, là một phương thức mà nàng nghĩ rằng nó rất đáng yêu, thường mất cả nửa ngày luyện tập trước gương, chính để có thể biểu hiện mặt “đáng yêu” của mình trước mặt Phượng Thương.

A, Mộ Dung Thất Thất thầm cười trong lòng, lại là một người yêu Phượng Thương say đắm. Tốt xấu gì Phượng Thương cũng là phu quân trên danh nghĩa của nàng, mà Hoàn Nhan Bảo Châu lại ai oán nhìn hắn như vậy, thật giống như một oán phụ, y như là mình thiếu nợ nàng ta.

Phượng Thương không thèm để ý tới Hoàn Nhan Bảo Châu, cũng không nhìn đến ánh mắt “bất mãn” nàng phóng ra, hắn chỉ chau mày, quét mắt về phía quản gia Phượng Tề.

Nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của vương gia, Phượng Tề không nhịn được rùng mình một cái. Vương gia sinh khí! Chuyện này, Phượng Tề biết được lỗi do mình sai.

Lúc trước Phượng Thương đã đưa thư, căn dặn quản gia Phượng Tề dọn sạch sẽ Thính Tùng lâu, nói sẽ dẫn vương phi trở về, còn dặn dò thật kĩ, không cho bất luận kẻ nào quấy rầy Mộ Dung Thất Thất. Không nghĩ đến hiện tại lại nhìn thấy đệ nhất háo sắc ở cửa, hắn có thể không tức giận sao! Nếu tiểu vương phi của hắn hiểu lầm thì phải làm sao bây giờ?

Nhưng mà, Phượng Tề cũng không có biện pháp a!

Đều là do công chúa chết tiệt này, không có việc gì nên không chịu lấy chồng, cứ quấn quít lấy vương gia nhà chúng ta. Một nữ tử trong sạch, cũng không biết hai chữ “hổ thẹn” viết như thế nào, bây giờ còn liên lụy hắn phải đứng cạnh nhận phạt! May mắn, cho tới bây giờ vương gia cũng không thích vị công chúa này, nếu không, để vị cô nãi nãi này làm vương phi, vậy toàn bộ vương phủ đều bị nàng nháo đến gà chó không yên.

Hoàn Nhan Bảo Châu vểnh miệng càng thêm cao, giống như chịu nhiều ủy khuất lắm, cũng may Phượng Thương rất lãnh mạc với Hoàn Nhan Bảo Châu, điều này khiến Mộ Dung Thất Thất nhẹ nhàng thở ra.

Mặc kệ đám bướm ong có lượn quanh như thế nào, bông hoa này không thích, không cho ngươi hút mật, cho dù ngươi có thèm nhỏ ba thước dãi, cũng làm gì được ta? Bướm ong ngươi xinh đẹp, đối mặt vơi một bông hoa kiên cường, cũng không có cách, cũng chẳng thể bấu xé một cánh hoa! Vậy ngươi có thế nào cũng phải gục ngã thôi!

Mộ Dung Thất Thất muốn thử dò xét tâm địa của vị công chúa này, lại muốn biết sự lãnh khốc của Phượng Thương chỉ là giả vờ hay là thật, cho nên bước hai bước, thân mình liền lảo đảo, tay nhỏ bé đặt lên đầu,trong miệng hô choáng váng.

“Khanh khanh, nàng sao vậy?” Nghe Mộ Dung Thất Thất nói mình không thoải mái, Phượng Thương vô cùng sốt ruột, trực tiếp ôm Mộ Dung Thất Thất, vội vã lướt qua Hoàn Nhan Bảo Châu, nhìn cũng không thèm nhìn một cái. “Tấn Mặc, đi theo!” không đợi Hoàn Nhan Bảo Châu mở miệng lần nữa, Phượng Thương đã ôm lấy Mộ Dung Thất Thất vọt vào trong phủ, để lại Hoàn Nhan Bảo Châu đứng ngây ngốc ở cửa, cùng với hai tì nữ của nàng cũng đứng ngây ngốc theo.

Phượng Thương thế nhưng ôm một nữ nhân! Đây là chuyện vô luận thế nào Hoàn Nhan Bảo Châu cũng không thể tin được, thậm chí nàng còn hoài nghi hai mắt của mình có vấn đề. Thấy thân ảnh Phượng Thương đã biến mất khỏi tầm mắt của nàng, Hoàn Nhan Bảo Châu mới tin được chuyện này là thật.

“Công chúa—-ôm!” Đây là hình ảnh mà nàng đã thử tưởng tượng trong đầu vô số lần, thế nhưng Phượng Thương lại bế Mộ Dung Thất Thất! Vì sao? Dựa vào cái gì? Ghen tuông trong lòng Hoàn Nhan Bảo Châu trào lên như sóng cuộn biển gầm.

Ai, lại là một kẻ yêu đơn phương! Mộ Dung Thất Thất quay đầu lại, nhìn vẻ mặt kém chút nữa là khóc của Hoàn Nhan Bảo Châu, có chút đồng cảm với nàng. Nhưng mà, hi vọng vị công chúa này sẽ tự mình hiểu lấy, đừng có ngu xuẩn giống như Long Trạch Vũ Nhi cùng Minh Nguyệt Hinh, nàng đây không phải là một người tốt bụng…..

Lúc này, ngay cả Mộ Dung Thất Thất cũng không nhận ra được tâm tình dành cho Phượng Thương, đã có chút biến hóa nho nhỏ. (Tác giả: Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường nha!)

Phượng Thương nhanh như gió mang Mộ Dung Thất Thất đến Thính Tùng lâu của mình, cẩn thận buông Mộ Dung Thất Thất ra, hắn vươn tay túm lấy Tấn Mặc ở phía sau đến trước mặt Mộ Dung Thất Thất: “Tấn Mặc, mau mau kiểm tra vương phi, khanh khanh không thoải mái, có phải nàng sinh bệnh hay không?”

Đối với chuyện Phượng Thương mang Mộ Dung Thất Thất đến Thính Tùng lâu, Tấn Mặc kinh ngạc đến cực điểm.

Đây chính là “nơi cá nhân” của Phượng Thương, toàn bộ kinh thành, chỉ có bốn người có thể đi vào Thính Tùng lâu ở Nam Lân vương phủ. Hiện tại hắn cư nhiên chẳng những dẫn Mộ Dung Thất Thất tiến vào nơi này, còn để nàng ở nơi này, hơn nữa lầu ba mà hắn yêu thích nhất, lại đặc biệt dành riêng cho Mộ Dung Thất Thất, phần sủng ái này, Mộ Dung Thất Thất sao có thể nhận được!

Tấn Mặc cảm thấy rằng, Phượng Thương thật quá mức sủng ái Mộ Dung Thất Thất, đêm trước bôn ba vì nàng, hiện tại lại cho nàng ở Thính Tùng Lâu, sự sủng ái mà Phượng Thương dành cho Mộ Dung Thất Thất, cho tới giờ Tấn Mặc chưa hề thấy qua. Nữ nhân này, bộ dáng thực bình thường, rốt cuộc làm cách nào lại có thể mê hoặc Phượng Thương đến mức này? Nghi hoặc này cứ quanh quẩn trong lòng Tấn Mặc.

Tuy rằng, Tấn Mặc không thích Mộ Dung Thất Thất, nhưng hắn là thấy thuốc, nên vẫn phải cẩn thận bắt mạch cho nàng ta.

Kiểm tra một lần, chuyện gì cũng không có, sắc mặt Tấn Mặc tối sầm, đứng lên cái “rầm”.

“Thế nào?” Phượng Thương lo lắng ngồi trên mặt đất.

“Vương phi không có việc gì.” Đối mặt với Phượng Thương, Tấn Mặc có giận cũng không làm gì được, đành phải áp chế tức giận lại.

“Thật chứ?” Phượng Thương không quá tin tưởng.

Lúc nãy sắc mặt của Mộ Dung Thất Thất rõ ràng không tốt lắm, hay là do Tấn Mặc có thành kiến với Mộ Dung Thất Thất cho nên không hảo hảo kiểm tra cho nàng? Nhưng mà hắn hiểu rõ tính cách của Tấn Mặc, người này tuy rằng miệng lưỡi chua ngoa, y thuật cũng không tệ lắm, nhân phẩm cũng không tồi, bằng không hắn cũng không để Tấn Mặc ở bên cạnh lâu như vậy.

“Vương gia, ta thật sự không bị sao hết!” Thấy Phượng Thương ngờ vực, Mộ Dung Thất Thất vội vàng giải thích :”Lúc nãy ta có chút choáng váng, hiện tại ta tốt lắm—-”

“Khanh khanh không sao là tốt rồi!”

Mộ Dung Thất Thất không có việc gì, Phượng Thương rốt cuộc yên tâm. Thấy một màn này, Tấn Mặc lại bất bình thay cho vương gia nhà mình.

Phượng Thương động tâm với Mộ Dung Thất Thất, người ngoài cuộc như hắn thấy rất rõ ràng, nhưng hắn không nghĩ tới, Mộ Dung Thất Thất thế nhưng giả vờ bệnh để đùa giỡn Phượng Thương! Bộ dáng lo lắng của Phượng Thương không phải nàng không thấy được, chẳng lẽ đùa người như vậy, nàng rất vui vẻ sao? Tấn Mặc bất bình cho Phượng Thương, chỉ cảm thấy Phượng Thương bị lún sâu trong đó, tâm trí bị Mộ Dung Thất Thất mê hoặc, ý nghĩ bị tình yêu kiềm hãm, rõ ràng một trò rõ ràng đơn giản như vậy, hắn lại không hề thấy “sắc mặt dối trá” của Mộ Dung Thất Thất.

Sắc mặt của Tấn Mặc u ám đến đáng sợ, ánh mắt hắn nhìn Mộ Dung Thất Thất cũng thực dọa người. Nhận thấy địch ý của Tấn Mặc, Mộ Dung Thất Thất núp sau lưng Phượng Thương, lè lưỡi với Tấn Mặc.

Người này thật là, tốt xấu gì nàng cũng phải gọi hắn một tiếng sư huynh, hắn thế nhưng chẳng thèm để cho nàng chút mặt mũi. Trên đường đi không những luôn trưng ra bộ mặt đen thui với nàng, lúc nãy còn bày ra cái mặt thúi hoắc.

Không phải lúc trước nàng chỉ đâm hắn có một đao thôi sao, vì sao lại không chút phóng khoáng, đến giờ còn thù nàng?

Thật không biết là do hắn cố ý hay là sao nữa, người sáng suốt đều có thể nhìn thấy lúc nãy nàng bất quá chỉ vờ đau đầu, Tà Y hắn lại không nhìn ra, xem ra vị sư huynh này chẳng có chút thú vị nào, không biết vì sao năm đó sư phụ lại tuyển hắn nữa!

Mộ Dung Thất Thất thè lưỡi, Tấn Mặc nhìn thấy mà sửng sốt, sau đó, sắc mặc càng thêm u ám. Nữ nhân này, ngay từ những biểu hiện đầu tiên, đã không phải tầm thường. Hắn phải chú ý đến nàng thật kỹ mới được, nếu nàng dám có ác ý với Phượng Thương, hắn nhất định sẽ không bỏ qua cho nàng!

Phượng Thương về nước, vào phủ được chốc lát, liền nhận được thánh chỉ của Hoàn Nhan Liệt. Nội dung đơn giản là Phượng Thương hãy nghỉ ngơi thật tốt, ba ngày sau, hắn ta sẽ tổ chức tiệc tẩy trần trong cung cho hắn cùng Mộ Dung Thất Thất, đến cùng với thánh chỉ, còn có các loại châu báu ban thưởng, những thứ đó đều tặng cho Mộ Dung Thất Thất.

Trong vương phủ vì chuyện tân chủ tử xuất hiện, quản sự đã tập hợp mọi người đến ngoài Thính Tùng lâu, đầu lĩnh chính là Phượng Tề quản gia của vương phủ.

Đối với vị tân vương phi này, mọi người đều rất hiếu kỳ trong lòng. Bọn họ ít nhiều gì cũng có nghe qua một chút lời đồn, nhưng hôm nay mới có thể nhìn thấy bộ dáng của vị vương phi mà vương gia thương yêu, mọi người mới cảm thấy Mộ Dung Thất Thất bớt thần bí.

Rốt cuộc là hạng người gì, mới có thể có được tâm của Phượng Thương, thế nhưng được vương gia mang về Thính Tùng lâu?

Nơi đó là tổ tình yêu của đại tướng quân Phượng Tà cùng Minh Nguyệt công chúa, sau lại thành chỗ ở riêng của Phượng Thương. Trong phủ này, từ bỏ Cát Tường, Như Ý, Tấn Mặc cùng Phượng Tề quản gia, không ai có thể đi vào Thính Tùng lâu. Ngay cả Bảo Châu công chúa, cũng chưa được tiến vào lần nào, càng không cần ngắc đến tám vị vương phi trước kia.

Đợi một lúc lâu, Phượng Thương cùng Mộ Dung Thất Thất mới ra khỏi Thính Tùng lâu.

Phượng Thương, trước sau vẫn luôn yêu nghiệt như vậy, một thân bạch y, không nhiễm một chút bụi trần. Mà Mộ Dung Thất Thất, lại là một thân hồng y dịu dàng, mặt mang ý cười, tự nhiên hào phóng đứng trước mặt mọi người. Chỉ có Tấn Mặc, mang theo khuôn mặt thối, đứng ở một bên, ánh mắt liếc nhìn Mộ Dung Thất Thất, mang theo thiên đại địch ý.

“Từ hôm nay trở đi, nàng là vương phi của bổn vương, trong phủ này, lời của nàng, chính là lời của bổn vương, ai dám lơi lỏng lười biếng, đừng trách bổn vương không khách khí!”

“Tuân mệnh!” Phượng Thương hạ lệnh như vậy, mọi người đều thầm hiểu trong lòng. Xem ra lần này vương gia thật tâm yêu thương vị tân vương phi này, cho nên mới để nàng ngang quyền với mình. Hi vọng vị tân vương phi này dễ hầu hạ, đừng quá xảo trá tai quái a!

“Vương phi, đây là sổ sách của vương phủ, cùng với sổ sách đất đai cửa hàng trên danh nghĩa của vương gia.” Đã có nữ chủ nhân, Phượng Tề liền giao lại quyền hành, sai người mang đến một chồng sổ sách thật dày.

“Không cần!”Nhìn thấy chồng sách chất cao như núi kia, Mộ Dung Thất Thất khoát tay áo, mặc dù nàng đến hòa thân, nhưng còn chưa đại hôn, chưa phải là Nam Lân vương phi, chuyện “đoạt quyền” này, nàng không làm được. Lại nói chuyện của Tuyệt Sắc phường cùng Thông bảo trai đều do nàng xử lý, còn đâu thời gian mà để ý đến mấy chuyện này.

“Trước kia, mọi chuyện trong vương phủ như thế nào, bây giờ vẫn như thế. Vật đã dùng tiếp tục dùng, người làm việc tiếp tục làm, mọi người cứ làm tốt chức trách của mình là được rồi, tin rằng người mà vương gia dùng ắt hẳn không làm những chuyện lừa đảo gian lận.”

Trở thành vương phi, nhưng không lập tức cầm quyền, vị vương phi này thực khiến Phượng Tề thưởng thức. Nguyên nghĩ rằng Mộ Dung Thất Thất lên làm vương phi, sẽ quản lý mọi chuyện trong phủ, không nghĩ tới nàng vẫn để hết thảy như cũ, mặc kệ bọn hắn. Xem ra, vị tân vương phi này thực có ý tứ!

Mà một câu “Vật đã dùng tiếp tục dùng, người làm việc tiếp tục làm.” của Mộ Dung Thất Thất lại khiến Phượng Thương nhịn không được gật đầu tán thưởng. Không nghĩ tới vị tiểu vương phi lại hiểu rõ đạo dùng người như vậy, khiến hắn nhìn với cặp mắt khác xưa!

Đến lúc Hoàn Nhan Bảo Châu biết được Mộ Dung Thất Thất được Phượng Thương an bài ở Thính Tùng lâu, trong lòng lập tức vang lên hồi chuông cảnh báo.

Nàng biết Phượng Thương nhiều năm như vậy, Phượng Thương chưa bao giờ cho phép nàng đi vào Thính Tùng lâu, hiện tại chui là một cái Mộ Dung Thất Thất, hắn lập tức để nàng ta ở đó, chuyện này biểu thị điều gì? Chẳng lẽ Thương ca ca thật sự đã yêu người đàn bà kia?

Vì muốn hiểu rõ ý nghĩ trong lòng Phượng Thương, đợi đến lúc Phượng Thương an bài xong mọi chuyện, Hoàn Nhan Bảo Châu tươi cười tiến qua.

“Thương ca ca, cung yến ba ngày sau người nhất định phải mang Mộ Dung tỷ tỷ tham gia đó! Hoàng tổ mẫu lễ phật một năm, ngày mốt sẽ trở về. Đến lúc đó hãy để cho Hoàng tổ mẫu hảo hảo mà nhìn Mộ Dung tỷ tỷ!” Nghe thấy Hoàn Nhan Bảo Châu nhắc tới Hoàng thái hậu, Phượng Thương bến sắc, sau đó lại khôi phục nguyên dạng: “Đã biết. Hiện tại không còn sớm, ta và vương tẩu của ngươi cũng mệt mỏi rồi, ngươi về trước đi! Người đâu, tiễn công chúa ra ngoài!” Nói xong, Phượng Thương dẫn Mộ Dung Thất Thất trở về Thính Tùng lâu.

Đối với chuyện Phượng Thương đóng cửa tiễn khách, Hoàn Nhan Bảo Châu đứng bần thần hồi lâu, đôi con ngươi cứ đảo qua đảo lại trong hốc mắt. Tuy rằng trước kia Phượng Thương cũng không nói chuyện nhiều, nhưng cũng chưa bao giờ khiến nàng khó xử như hiện tại, rốt cuộc Thương ca ca bị làm sao vậy?

Chờ đến lúc hoàn toàn không còn nhìn thấy khuôn mặt khổ sở của Hoàn Nhan Bảo Châu nữa, Mộ Dung Thất Thất “phì” cười một tiếng :”Vương gia, người nói như vậy với công chúa, sẽ khiến tiểu cô nương người ta thương tâm!”

“Khanh khanh, nàng ta còn lớn hơn nàng, không phải tiểu cô nương! Hơn nữa, ta chỉ ý đến tâm của khanh khanh, những người khác không liên quan đến ta.”

Phượng Thương ôm lấy Mộ Dung Thất Thất, ngửi lấy hương thơm thoang thoảng trên người nàng.

Trên xe ngựa, hai người nhờ cờ vua mà thân cận, Phượng Thương nắm bắt hết tất cả những cơ hội “động tay động chân”, tuy rằng chỉ có thể chạm nhẹ vào bàn tay nhỏ bé, hay động động vào vòng eo nhỏ của Mộ Dung Thất Thất, nhưng những chuyện này đối với Phượng Thương mà nói đã là tiến bộ rất lớn.

Tục ngữ nói, tận dụng thời cơ, sẽ không thất bại. Hắn nhất định phải rèn sắt ngay lúc còn nóng, đốn hạ trái tim tiểu vương phi.

Hơi thở nam tính của Phượng Thương phả lên tai nàng, chậm rãi, ấm áp, ngưa ngứa, Mộ Dung Thất Thất nghiêng nghiêng cổ, không nghĩ đến khi nàng nghiêng đầu qua, thùy tai lại chạm phải một chỗ mềm mại, vừa nhìn lại, chính là môi của Phượng Thương.

Nhất thời, Mộ Dung Thất Thất đỏ mặt, vội vàng giãy ra, đứng ở chỗ khác, xấu hổ nhìn Phượng Thương, ho khan hai tiếng :”Vương gia, ta đi thu thập phòng trước.”

Không đợi Phượng Thương nói chuyện, Mộ Dung Thất Thất đã chạy như bay lên lầu.

“Ha ha….” Phượng Thương đứng một mình, nhìn bóng dáng dần biến mất của Mộ Dung Thất Thất.

Vừa rồi hắn nhìn rõ, trên mặt nàng ửng đỏ, đỏ đến tận mang tai, phấn phấn, giống như nụ hoa sắp hé nở. Xem ra tiểu vương phi của hắn không chỉ mẫn cảm, còn thực thẹn thùng. Bộ dánh thanh thuần ngây ngô như vậy, khiến cho người ta hận không thể không hảo hảo yêu thương.

Bất quá, lại nghĩ đến Hoàng thái hậu mà Hoàn Nhan Bảo Châu nhắc đến, khuôn mặt tuấn tú của Phượng Thương liền trở nên âm trầm

Nếu Đông Phương Lam biết hắn muốn kết hôn với nữ nhi của Mộ Dung Thái, nhất định sẽ không thuận theo không buông tha, hắn phải đối mặt với lời chỉ trích của thái hậu như thế nào đây, làm sao mới có thể không khiến Mộ Dung Thất Thất bị ủy khuất? Chuyện này, thật sự tồi tệ……… Phượng Thương nghĩ rằng chuyện này ra sao thì chỉ có hai ngày nữa mới biết. Nhưng hoàng thái hậu Đông Phương Lam sau khi lễ phật xong, mới rời khỏi Quy Vân tự, lập tức nhận được tin tức Phượng Thương muốn kết hôn cùng Mộ Dung Thất Thất. Vừa nghe ngoại tôn cưới nữ nhi của Mộ Dung Thái, lúc ấy, sắc mặt Đông Phương Lam lập tức chìm xuống.

Ai cũng biết, nữ nhi của thái hậu đã chết cùng chồng ở Nhạn Đãng sơn, chết trong tay Mộ Dung Thái. Hiện tại Phượng Thương thế nhưng lại dẫn nữ nhi của cừu nhân về, điều này khiến Đông Phương Lam có thể nghĩ thế nào!

“Tổ chức hôn lễ chưa?” Dù sao cũng là hoàng thái hậu, đã trải qua sóng to gió lớn, một câu, liền hỏi vào điểm mấu chốt.

“Hồi bẩm thái hậu, còn chưa ạ. Hoàng thượng muốn chờ sau khi người lễ phật trở về, để người chủ trì hôn lễ của Nam Lân vương. Song, vương an an bài Chiêu Dương công chúa ở Thính Tùng lâu—-”

Ngồi trước mặt Đông Phương Lam là một mỹ nhân nhu nhược, là Thái tử phi của Thái tử Hoàn Nhan Hồng- Dư Thi Thi. Thái hậu vừa hồi cung, sáng sớm nàng đã mang hoàng tôn Hoàn Nhan Kiệt đến đây thỉnh an, thuận tiện, nói cho lão thái thái nghe những chuyện đã xảy ra trong kinh thành.

“Thính Tùng lâu?” Vừa nghe cái này, Đông Phương Lam nhăn mày càng sâu.

Chỗ kia, từ sau khi phu thê nữ nhi chết đi, Phượng Thương chiếm lấy suốt mười lăm năm, trừ bỏ những người thân cận, ngay cả hoàng ngoại tổ mẫu nàng đây còn chưa tiến vào, hắn thế nhưng an bài Mộ Dung Thất Thất ở nơi đó? Xem ra, sự tình có chút khó giải quyết.

Bất quá, may mắn là còn chưa tổ chức hôn lễ, coi như vẫn còn đường lui. Trong mắt nàng, cuộc hôn sự này, còn chưa định. Mộ Dung Thái đã hủy đi phu thê nữ nhi của nàng, bây giờ còn muốn đưa nữ nhân này đến hủy hoại ngoại tôn sao? Vô luận như thế nào, nàng cũng không đáp ứng chuyện này!

“Chỉ cần không đại hôn, nàng sẽ không phải là vương phi của Thương nhi, sẽ không là cháu dâu của ai gia!”

Nghe xong lời nói của Đông Phương Lam, con tim đang treo trên dây của Hoàn Nhan Bảo Châu đứng ở một bên rốt cuộc có thể thả xuống. nàng níu lấy cánh tay của Đông Phương Lam, liên tục nhõng nhẽo:”Hoàng tổ mẫu, chuyện này vốn không liên quan đến Thương ca ca, đều là do Long Trạch Vũ chết tiệt muốn đưa nữ nhân kia cho Thương ca ca, ngài đừng vì thế mà sinh khí với Thương ca ca!”

“Ai gia biết, trong lòng ai gia biết rõ!” Tâm tư của Hoàn Nhan Bảo Châu, sao có thể thoát khỏi ánh mắt của Đông Phương Lam, trước kia nàng đã đáp ứng Phượng Thương, để hắn tự làm chủ hôn sự của mình, cho nên hiện tại nàng chẳng thế giúp Hoàn Nhan Bảo Châu.

Tuy rằng trước kia nàng nói vậy, nhưng nếu Phượng Thương thật muốn kết hôn với Mộ Dung Thất Thất, Đông Phương Lam nhất định sẽ không đồng ý. Nữ nhi của cừu nhân, tuyệt đối không thể vào cửa lớn nhà Phượng gia, đây là giới hạn của nàng!

Ba ngày sau, tiệc tẩy trần cử hành đúng hạn, khi Mộ Dung Thất Thất đi xuống Thính Tùng lâu, nhìn thấy Phượng Thương một thân bạch y, thùy tai của nàng vẫn không nhịn được mà ửng đỏ.

Từ ngày hai người vô tình “thân mật tiếp xúc”, Mộ Dung Thất Thất có chút “tận tâm” trốn tránh Phượng Thương.

Cho dù nàng chưa hiểu tình yêu là gì, nhưng nàng vẫn có thể hiểu ánh mắt hồng hồng của Phượng Thương. Cái loại cảm giác, như có nai con chạy loạn trong lòng, là lần đầu tiên Mộ Dung Thất Thất cảm nhận, cũng là lần đầu tiên vì thế mà nàng cảm thấy có chút phiền loạn

Kiếp trước, nghĩa phụ đã dạy nàng rất rất nhiều chuyện, vô luận là võ nghệ, ngôn ngữ các nước, hay là kinh doanh, quản lý tài sản, thái độ vi nhân xử thế, thậm chí đem tổ chức truyền cho nàng. Nhưng đến cuối cùng, nghĩa phụ cũng không dạy cho nàng cách nắm chắc tình cảm của mình.

Ở phương diện này, nghĩa phụ đã từng thất bại, khiến nghĩa mẫu rời hắn mà đi, cho nên cũng không có gì có thể dạy nàng, hắn chỉ nói cho nàng: ” Hãy để con tim dẫn dắt”.

Bởi vì câu này, nàng mới cự tuyệt nghĩa huynh cùng nhau lớn lên với mình. Nguyên nghĩ rằng nếu không có tình yêu, tình hữu nghị giữa hai người cũng sẽ tồn tại thiên trường địa cửu, ai ngờ, nghĩa huynh lại thẹn quá thành giận, trong thời điểm quan trọng, cho nàng một kích trí mạng…..

Hiện tại, ánh mắt của Phượng Thương, rất giống với ánh mắt của nghĩa huynh khi nhìn nàng. Nhưng mà, trong ánh mắt của nghĩa huynh còn có bá đạo, tràn ngập ý muốn chiếm hữu, mà trong mắt Phượng Thương, lại tràn đầy ý cưng chịu, sủng nịch.

Rốt cuộc, nên làm gì mới tốt đây? Mộ Dung Thất Thất có chút do dự. Nàng không hiểu tình cảm, cũng chẳng hiểu tình yêu. Nhưng thống khổ khi bị người mình tín nhiệm phản bội, đến hiện tại, nàng vẫn nhớ rõ/

Nàng từng tín nhiệm nghĩa huynh như vậy, trừ bỏ nghĩa phụ, hắn là người duy nhất mà nàng xem như thân nhân. Hai người cùng lớn lên, cùng luyện võ, cùng đi theo nghĩa phụ học tập. Nàng từng nghĩ những ngày như vậy cứ tiếp tục diễn ra, nhưng không nghĩ tới, kết cục lại như vậy/

Không biết đám cừu nhân của nàng, biết được “hỗn thế ma nữ” trong giới hắc bạch lưỡng đạo cuối cùng chết trong tay của chính nghĩa huynh của mình, có cười đến rụng răng hay không! “Khanh khanh….” Thấy Mộ Dung Thất Thất ngẩn người, Phượng Thương tiến lên phía trước, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng bao phủ trong tay mình. Hắn chưa từng gặp qua Mộ Dung Thất Thất như vậy, như một nụ hoa hoảng hốt nhu nhược, mảnh mai đến không chịu nổi một kích, khiến người ta không nhịn được ôm nàng vào trong lòng, nghĩ muốn che chở thật kỹ.

“Vương gia, đi thôi!” Mộ Dung Thất Thất ngẩng đầu, ôn nhu cười, nhưng trong nụ cười kia lại tồn tại sự xa cách nhàn nhạt, khiến cho Phượng Thương càng thêm đau lòng. Lúc trước, rốt cuộc nàng đã trải qua cái gì? Là ai khiến nàng trở nên như vậy? Xem ra, hắn phải điều tra quá khứ của nàng một phen—-

“Chúng ta đi!”

Ánh mắt Phượng Thương nhìn Mộ Dung Thất Thất xen thêm chút thương tiếc, nàng là người của hắn, lúc trước ra sao, hắn có thể không để ý, nhưng đến hiện tại, thậm chí mai sau, hắn sẽ mãi làm bạn bên người nàng! Vĩnh viễn!

Trong hoàng cung của Bắc Chu, rất huyên náo, tuy không tinh xảo đẹp đẽ như hoàng cung Tây Kỳ quốc, nhưng lại rất trang trọng uy nghiêm. Nơi này, cũng là hoàng cung của Tiền Tần. Từ hai mươi lăm năm trước, Tần quốc bị tam gia kia cắt, trở thành Tây Kỳ, Nam Phượng, Bắc Chu, mọi người đều dùng Tiền Tần làm cái tên để gọi về đế quốc đã biến mất.

“Nam Lân Vương đến! Chiêu Dương công chúa đến!” Một thanh âm tinh tế, ngân nga vang lên, xuyên qua tầng tầng cung điện, truyền đến Thái Cực điện.

Nghe thấy Phượng Thương đến đây, những người trong Thái Cực điện bất giác lại hướng về phía kia ngó quanh, muốn biết Phượng Thương biến mất hồi lâu rốt cuộc đến Tây Kỳ quốc để dẫn cái dạng Vương phi gì đến.

Tuy rằng Mộ Dung Thất Thất đi vào kinh đô đã ba ngày, nhưng mà Phượng Thương vẫn luôn bảo hộ nàng tốt lắm. Trừ bỏ Hoàn Nhan Bảo Châu gặp được Mộ Dung Thất Thất sau đó liền bị đuổi ra ngoài, những người khác đều bị Phượng Thương lấy cớ mệt nhọc, cần nghỉ ngơi, chặn ở ngoài cửa.

Thái tử phi Dư Thi Thi có chút khẩn trương, nhịn không được sửa sang lại làn váy. Động tác này được thái tử Hoàn Nhan Hồng thu vào hắn, trên mặt hắn không nhịn được nổi lên một nụ cười châm chọc :”Ái phi đến nay còn nhớ mãi không quên hắn sao.”

Nghe được thanh âm âm dương quái khí của Hoàn Nhan Hồng, Dư Thi Thi ngẩng đầu, nhìn đến ánh mắt bạo lệ của hắn, trong lòng cả kinh, ngượng ngùng cười: “Điện hạ, ngài nói gì vậy?”

“Ái phi “Hoàn Nhan Hồng một tay ôm lấy Dư Thi Thi vào trong lồng ngực, đại chưởng hung hăng đập trên lưng nàng, khiến Dư Thi Thi đau đến suýt chút nữa là rơi nước mắt.

“Ái phi tựa hồ quên mất mình hiện tại đã có chồng, đã làm mẹ người khác. Chẳng lẽ bổn cung không đủ cố gắng, cho nên ái phi mới đứng núi này trông núi nọ, nhìn thấy tình nhân cũ liền quên mất thân phận của mình? Xem ra đêm nay bổn cung phải hảo hảo thương yêu ngươi mơi được, để cho ái phi nhớ rõ, ai mới là trời của ngươi!”

Hoàn Nhan Hồng vừa dứt lời, sắc mặt Dư Thi Thi lập tức trở nên trắng bệnh. Nghĩ đến cái loại “thương yêu” kia của Hoàn Nhan Hồng. Dư Thi Thi không nhịn được rùng mình một cái? Chẳng lẽ đêm nay lại thêm một hồi ác mộng?!

“Ái phi, đừng có hé ra khuôn mặt khóc tang trước mặt cung vương, bổn cung còn chưa có chết.” Khóe môi Hoàn Nhan Hồng nhếch lên, môi dán bên tai Dư Thi Thi: “Cho dù chết, bổn cung cũng sẽ mang theo ngươi, mắc công ngươi lại đội cho cung vương cái nón xanh, ngươi nói có đúng không?”

“Điện, điện hạ….” Phần eo đau đớn, khiến cho Dư Thi Thi xém nữa liền kêu thất thanh.

“Cười! Cười cho bổn cung xem!” Nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo của Dư Thi Thi hiện lên vẻ thống khổ, Hoàn Nhan Hồng cười đến thêm đắc ý: “Cười cho bổn cung xem, nếu không tối nay bổn cung không ngại dẫn Kiệt Nhi đến quan sát.”

“Đừng!” Mặc dù đau đớn khó nhịn, nhưng Dư Thi Thi vẫn hé ra khuôn mặt tươi cười, tuy rằng trong mắt có lệ, nhưng nàng vẫn chịu đựng, cố gắng nuốt lệ vào lòng. “Vậy mới ngoan.”

Hoàn Nhan Hồng vừa buông tay ra, Phượng Thương liền dẫn Mộ Dung Thất Thất đi vào Thái Cực điện. Nam tử yêu nghiệt tuấn mĩ, nữ tử nhu thuận động lòng người, chậm rãi mà đến, nhìn vậy mà rất xứng.

Hoàng đế Bắc Chu quốc Hoàng Nhan Liệt ngồi thẳng trên long ỷ, nhìn thấy Phượng Thương nên rất cao hứng, ngay cả chuyện cúi quỳ cũng miễn: “Thương nhi, mau mau dẫn Chiêu Dương công chúa ngồi xuống!”

Xem ra, Hoàn Nhan Liệt rất thương yêu vị cháu trai này! Mộ Dung Thất Thất ngồi xuống theo Phượng Thương, vô số đạo ánh mắt hướng về phía bọn họ. Không ngừng có người đánh giá Mộ Dung Thất Thất, có ánh mắt chỉ là xem cuộc vui, có ánh mắt như thở dài, có ánh mắt thương hại, cùng ánh mắt địch ý…..

Trong số đó, Mộ Dung Thất Thất rõ ràng cảm nhận được một ánh mắt u oán, ngẩng đầu nhìn, nguyên lai là của một vị mỹ nhân cách đó không xa.

Mỹ nhân kia đầu đội kim quan, y phục lụa là màu hồng nhạt, ngũ quan ôn nhu, một đôi mày liễu tú lệ cùng đôi mắt hoa đào ẩn tình đong đưa, nhưng mà, trong đôi mắt hoa đào kia ẩn chứa rất nhiều ai oán, giống như Mộ Dung Thất Thất nợ nàng một mạng vậy.

Bên cạnh mỹ nhân kia, là một nam nhân ngồi trên ghế khắc hoa văn chim ưng\*, xem kim quan màu tím cùng tử y thêu giao long bằng chỉ bạc, hẳn là thái tử đương triều Hoàn Nhan Hồng. Nữ nhân có thể ngồi cạnh hắn, nhất định là thái tử phi. Nhưng mà, đây là lần đầu tiên nàng gặp thái tử phi, vì sao nàng ta lại có ánh mắt như vậy? (\*cái này ta dịch theo ý ta hiểu)

Chỉ chốc lát sau, Mộ Dung Thất Thất liền hiểu rõ ý nghĩ của Dư Thi Thi, bởi vì ánh mắt của nàng ta chỉ dừng trên người nàng trong phút chốc, cuối cùng lại dừng trên người của Phượng Thương.

Xem ra, lại là một con bướm mê hoa a! Đã có Hoàn Nhan Bảo Châu, hiện tại lại nhiều thêm một Thái tử phi, thật chẳng biết rốt cuộc vị vương gia này đã trêu chọc bao nhiêu người.

Nam nhân a, nếu xấu, ngại chướng mắt. Nếu đẹp, mặc dù mình nhìn cảnh đẹp ý vui, nhưng lại quá trêu hoa ghẹo nguyệt, gây chuyện thị phi. Phải đánh đuổi hết đám ruồi bọ nhãi nhép này, quả thực rất phiền phức!

Mộ Dung Thất Thất quay đầu, nhìn một bên mặt hoàn mỹ của Phượng Thương, mũi cao thẳng, đôi môi xinh đẹp đỏ thắm, cái cằm cong cong, nàng thầm thở dài.

Yêu nghiệt a! Thật là một yêu nghiệt a! Hay là, bảo hắn sau này khi ra ngoài phải đội khăn che mặt? Dùng cái khăn che đi khuôn mặt yêu nghiệt kia, nghe cũng hay à nha. Nhưng mà, xuất môn phải che mặt, chẳng phải rất giống con gái ả rập sao….

Trong đầu Mộ Dung Thất Thất lập tức hiện ra hình ảnh Phượng Thương che mặt bằng sa mỏng, sau đó, Mộ Dung Thất Thất lại lắc đầu. Nam nhân này có một đôi mắt dài mê hoặc nhân tâm, riêng đôi mắt kia đã đủ câu hồn người, yêu nghiệt như vậy, vô luận như thế nào, cũng không thể che lại khí chất trên người…..

“Làm sao vậy?” Thấy Mộ Dung Thất Thất có chút khác thường, Phượng Thương nghiêng mặt, nhìn thấy nàng đang chống cằm không chuyển mắt mà cứ nhìn chằm chằm mình, mắt phượng hiện lên ý cười, khóe môi cong lên: “Không phải khanh khanh đang chìm đắm trong vẻ ngoài hoa lệ của ta đây chứ? Nếu khanh khanh thích nhìn, khi về nhà ta cho nàng nhìn đủ!”

Ngữ điệu ve vãn vô cùng thân thiết như vậy khiến cho Mộ Dung Thất Thất đỏ mặt. Thật là, đây chẳng phải là cổ đại sao? Cổ nhân không phải đều nghiêm ngặt tuân thủ lễ nghi, nên thường rụt rè sao? Vị vương gia này thế nhưng trước mặt công chúng lại ngang nhiên “tán tỉnh” nàng. May mắn bàn của người bên cạnh cách xa, không có nghe đến, nếu không nàng phải đào một cái lỗ mà chui xuống mất.

Thấy Mộ Dung Thất Thất đỏ mặt, Phượng Thương cười to, tiếng cười sang sảng vang lên, quanh quẩn trên cả Thái Cực điện, thu hút sự chú ý của mọi người về phía này.

“Vương gia!” Trở thành “tiêu điểm” cho mọi người ngắm nhìn, Mộ Dung Thất Thất rũ đầu xuống tận ngực. Nàng thề, lần sau sẽ không bao giờ….ngu ngốc nhìn hắn như vậy nữa, miễn cho lại bị hắn trêu đùa.

Phượng Thương cùng Mộ Dung Thất Thất “ngọt ngào bên nhau” là việc khiến tất cả mọi người đều kinh ngạc không thôi.

Ai cũng biết vị vương gia này hỉ nộ vô thường, thường ngày nhìn rất nho nhã lễ độ, nhưng thủy chung vẫn luôn duy trì khoảng cách cùng người khác, nếu chọc giận hắn, hắn lập tức trở mặt. Tất cả mọi người đều từng nhìn thấy vẻ lãnh khốc vô tình của hắn, nhưng chưa bao giờ nhìn thấy được vẻ thoải mái cười to này.

Nụ cười của Phượng Thương khiến cho Dư Thi Thi nổi lên ánh mắt si mê. Bao lâu rồi chưa nhìn thấy vẻ tươi cười của hắn nhỉ? Tựa hồ cũng được mười lăm năm đi! Từ sau khi công chúa Minh Nguyệt cùng Đại tướng quân chết ở Nhạn Đãng sơn, hắn không hề cười như vậy nữa. Vì sao, khi ở cạnh nàng kia, hắn có thể cười như vậy chứ….

Không để Dư Thi Thi hoài niệm thêm được gì, bàn tay của Hoàn Nhan Hồng đã nắm lấy eo của nàng. “A!” Dư Thi Thi kinh hoảng hoàn hồn, đầu lại nặng nề nện trên ngực Hoàn Nhan Hồng.

“Lại nhìn, có tin bổn cung sẽ móc mắt ngươi ra hay không?” Thanh âm âm trầm của Hoàn Nhan Hồng vang lên bên tai Dư Thi Thi: “Hay là, ngươi nghĩ muốn ta yêu ngươi ngay tại đây?”

“Đừng, đừng mà!” Dư Thi Thi lắc đầu, thất kinh, nàng hiểu rõ tính cách của Hoàn Nhan Hồng, hắn nói được thì làm được, hơn nữa cực kỳ cực đoan. Nếu thật sự ở trong này…..vậy nàng cũng không cần sống nữa…

“Nếu ngươi không muốn, vậy bổn cung sẽ thương ngươi khi trở về vậy.” Hoàn Nhan Hồng thổi khí bên tai Dư Thi Thi: “Thanh mai trúc mã của ngươi đã có niềm vui mới, nhìn thấy vậy có phải cảm thấy rất đau lòng hay không?”

“Không, không có—” Dư Thi Thi cúi đầu, áp chế sự khổ sở trong nội tâm, nước mắt đảo quanh trong hốc mắt, cố nén nửa ngày, vẫn rơi xuống một giọt.

“Chậc chậc!”Hoàn Nhan Hồng vươn tay ra chạm lấy giọt lệ, lại để lên miệng nhấm nháp:”Nếu không phải căn bản là hắn không được, bổn cung còn nghĩ hắn mới là cha ruột của Kiệt nhi.”

Nghĩ Hoàn Nhan Hồng nghi ngờ huyết thống của nhi tử, Dư Thi Thi mở mắt, rưng rưng nhìn, trong vẻ nhát gan lộ ra sự kiên cường:”Điện hạ, nếu ngài còn nghi ngờ thân thể của Kiệt nhi, nô tỳ nguyện lấy cái chết để chứng minh!”

Thấy Dư Thi Thi nói năng nghiêm túc như vậy, Hoàn Nhan Hồng dần thả lỏng bàn tay, lệ mắt nhìn chằm chằm vào mắt đẹp của nàng, một lát sau, hắn nở nụ cười.

“Ái phi, bổn cung chỉ nói đùa với ngươi, sao ngươi có thể tưởng thật! Kiệt nhi đương nhiên là nhi tử của bổn cung, về sau còn có thể là thái tử của Bắc Chu quốc, bổn cung sao lại không tin ngươi chứ! Bổn cung còn muốn cùng ngươi ân ái trăm năm, con cháu đầy đường, sao có thể để ngươi chết đi…”

Không để nàng chết, nhưng lại khiến mỗi ngày nàng sống cũng không bằng chết! Dư Thi Thi cắn môi, trầm mặc.

Ngồi trước mặt nàng, là một cặp “tình lữ” thân thiết, bộ dáng kia khiến mắt nàng đau đớn thật sâu. Nếu không bước sai bước kia, hiện giờ người ngồi cạnh hắn, phải là nàng. Vì sao, vận mệnh lại trêu ngươi người như vậy? Vì sao Phượng Thương lại có thể yêu mến Mộ Dung Thất Thất?

Hoàn Nhan Liệt ngồi trên cao phi thường cao hứng, hắn vừa vuốt râu, vừa gật đầu cười cười. Có thể nhìn thấy vẻ tươi cười của cháu trai, người lam cậu này rất là vui vẻ, nếu Mộ Dung Thất Thất có thể sanh cho Phượng Thương nhất nam bán nữ, vậy hắn càng vui vẻ!

Ngồi bên người Hoàn Nhan Liệt là Đức phi Lâm Khả Tâm, thấy Hoàn Nhan Liệt có ấn tượng không tồi với Mộ Dung Thất Thất, vội vàng nói chen vào một phen: “Hoàng thượng, người xem, bọn hắn thực là xứng đôi a! Vị Chiêu Dương công chúa này là một tiểu nữ ôn nhu động lòng người, cùng Nam Lân Vương thật là một đôi trời sinh, một đôi địa tạo!”

“Đúng đúng, ái phi nói quá đúng! Trẫm cũng thấy Chiêu Dương công chúa rất ân cần dịu dàng!”

Lời nói của Hoàn Nhan Liệt cùng Lâm Khả Tâm rơi vào tai Hoàng hậu Lý Băng, nàng nhịn không được hừ lạnh một tiếng, nói: “Đức phi nói thật dễ nghe a, cũng cầu cho nàng kia có cái phúc khí này, có thể sống qua đêm tân hôn a!”

“Tỷ tỷ, lời ngươi nói sao có chút bất thường. Chúng ta đều mong Nam Lân vương tốt, lời này của ngươi, sao nghe thật quá lạc ý a! Chẳng lẽ tỷ tỷ không hi vọng nương tử của cháu trai bình an, vì Phượng gia khai chi tán diệp sao?”

Hoàng hậu có khiêu khích, Đức phi cũng không sợ, đối phương có thái tử, dưới gối nàng chẳng những có Nhị hoàng tử Hoàn Nhan Nghị mà còn có Ngũ hoàng tử Hoàn Nhan Khang, con của đối phương dù là thái tử, nhưng Nghị nhi của nàng cũng nổi tiếng là người tài đức. Thái tử vô tài vô đức, đây là chuyện mọi người đều biết. Một nửa cựu thần trong triều ủng hộ Nhị hoàng tử Hoàn Nhan Nghị, ngôi vị hoàng đế kia, của ai cũng chưa biết a!

Lâm Khả Tâm vô lễ khiến cho Lý Băng tức giận đến nghiến răng ken két. Những lời kia của nàng lại đúng lúc lọt vào tai Hoàng Nhan Liệt, ánh mắt hắn nhìn nàng ngập tràn bất mãn.

Vô luận Lý Băng có mạnh đến nhường nào, nếu muốn có thể tiếp tục sinh tồn ở trong cung, phải được hoàng đế sủng ái mới là chuyện quan trọng nhất.

Vài năm gần đây, ả hồ ly xinh đẹp kia đã sớm lấy được tâm của Hoàn Nhan Liệt, mặc dù nàng là hoàng hậu, nhưng cũng chỉ là thùng rỗng kêu to, nửa năm nay, Hoàn Nhan Liệt chưa một lần đến nơi nàng ở, nếu hôm nay lại chọc giận Hoàn Nhan Liệt, không những mất đi tâm của hoàng đế, chỉ sợ ngôi vị hoàng hậu của nàng cùng thái tử vị Hoàn Nhan Hồng cũng mất luôn.

“Hoàng thượng, thần thiếp không dám! Thần thiếp không hề có ý này! Thần thiếp chỉ là lo lắng chuyện trước kia lại phát sinh lần nữa. Vừa rồi, thiếp thân đã nhìn kỹ diện mạo của vị Chiêu Dương công chúa này, đích thực là bộ dáng vượng phu, xem ra, thiếp thân chỉ lo toàn điều thừa. Có câu cát nhân\* đều được trời phù hộ, Chiêu Dương công chúa chắc chắn là người có phúc.”(\*người may mắn, người hiền, người tốt)

Lời này, Hoàn Nhan Liệt thích, vừa nghe vậy liền thoải mái hẳn lên:”Hoàng hậu nói rất đúng, trẫm đã quan sát cẩn thận, Thương nhi thực sự thích Mộ Dung Thất Thất. Trước kia, trẫm chưa từng nhìn thấy vẻ mặt hắn như vậy. Chỉ cần Thương nhi cao hứng, tất cả đều dễ bàn!”

“Hoàng thượng nói rất đúng!”Thiên tử lên tiếng, Lý Băng cùng Lâm Khả Tâm ở một bên cũng đồng thanh hùa theo.

“Hahaha!” Thấy hoàng hậu cùng Đức phi hòa hợp với nhau như vậy, Hoàn Nhan Liệt phi thường vui vẻ, không nhịn được kéo tay hai vị mỹ nhân, để cùng một chỗ: “Chuyện vui vẻ nhất là có thể nhìn thấy các ngươi hòa hòa thuận thuận như thế này!”

Hừ! Tuy rằng trên mặt Lý Băng và Lâm Khả Tâm đều là nụ cười, nhưng ánh mắt bất mãn kia lại chẳng thể nào lừa dối đối phương được.

Đúng lúc này, một tiếng “Thái hậu giá lâm” truyền đến. Hai vị mỹ nhân chen nhau nhìn về phía một vị phụ nhân tóc bạc đang đến từ phía xa.

Đông Phương Lam đến đây, Hoàn Nhan Liệt tự mình tiến lên nghênh đón: “Mẫu hậu, sao người lại đến đây?”

“Ai gia nghe nói Thương Nhi đã trở lại, nên đặc biệt đến xem!”

Đông Phương Lam xuất hiện khiến Mộ Dung Thất Thất chú ý. Chỉ thấy vị thái hậu này một thân hắc bào thêu kim phượng, tay cầm xuân mộc long đầu quải trượng, một đầu tóc bạc búi cao, ở giữa là một cây trâm kim phượng giương cánh, trên cánh phượng được khảm hồng bảo thạch to cỡ hạt đậu tương, hoa lệ tôn quý lại không mất uy nghiêm.

Những lời đồn về vị thái hậu này quả thực rất nhiều, vang dội nhất chính là chuyện nàng oai hùng hơn cả nam nhân, khi còn trẻ từng phi ngựa múa đao, theo bên người Hoàn Nhan Trì cùng chinh chiến nam bắc, chẳng qua hiện giờ lớ tuổi, làm thái hậu, ở trong cung dưỡng già, mới khiến tầm mắt của mọi người dần dần dời khỏi nàng.

Nghe nói năm đó, Tam gia phân Tần, người đầu tiên đưa ra ý tưởng và thực hiện chính là hoàng đế khai quốc của Bắc Chu- Hoàn Nhan Trì, mà trợ giúp hắn, làm động lực thúc đẩy vị đại tướng quân này “mưu phản”, không ai khác chính là nữ nhân sau lưng hắn, cũng chính là hoàng thái hậu Đông Phương Lam.

Hoàng thái hậu giá lâm, bách quan lập tức cung kính hành lễ, ngay cả Phượng Thương, cũng dùng thái độ rất cung kính đối với Đông Phương Lam.

“Thương nhi, mau tới đây, để cho ai gia nhìn xem!” Sau khi ngồi vào chỗ của mình, Đông Phương Lam vội vàng ngoắc Phượng Thương đến cạnh người nàng. Nàng híp mắt, nhìn thật lâu thật kỹ, sau đó mới gật đầu hài lòng: “Không tồi! Không ốm, ngược lại lại có chút béo! Lúc trước ai gia còn lo lắng, lần này đến Tây Kỳ, đường xá xa xôi, sẽ khiến ngươi ăn không ngon, hiện tại, xem ra, cũng không tệ lắm!”

“Ngoại tổ mẫu, tôn nhi được như thế này, ít nhiều cũng nhờ Chiêu Dương công chúa trên đường đi cẩn thận chiếu cố…” Thấy Đông Phương Lam cố ý lạnh nhạt với Mộ Dung Thất Thất, Phượng Thương chọn lúc gợi chuyện về nàng.

“Úc?” Sự bảo hộ của Phượng Thương dành cho Mộ Dung Thất Thất, Đông Phương Lam cuối cùng cũng được lĩnh ngộ. Bất quá chỉ là sau khi đến đây không thèm để ý đến Mộ Dung Thất Thất, hắn liền bắt đầu che chở, xem ra đúng thật là Phượng Thương đã động tâm với Mộ Dung Thất Thất, chuyện này thật sự không tốt chút nào.

Đông Phương Lam dùng vẻ mặt đạm nhạt nhìn về phía Mộ Dung Thất Thất, trong thanh âm lộ ra uy nghiêm, từng chữ đều được nhấn mạnh đến đặc biệt rõ ràng: “Vị này…, chính là Chiêu Dương công chúa Mộ- Dung- Thất- Thất- sao?”

## 56. Chương 63

Chương 63: Điều kiện hà khắc của thái hậu.

“Thái hậu an khang!” Mộ Dung Thất Thất dựa theo lễ nghi cung đình mà Phượng Ngọc đã dạy trước đó, cung kính hành đại lễ với Đông Phương Lam.

Đông Phương Lam có địch ý đối với mình, Mộ Dung Thất Thất có thể cảm nhận được, chuyện này liên quan đến ân oán đời trước, ít ít nhiều nhiều gì nàng cũng nghe qua. Cho nên, chuyện lễ giáo này, nàng sẽ không để cho đối phương lấy đó làm cớ mà đâm mình!

“Ân.” Lễ nghi của Mộ Dung Thất Thất cực kỳ thích hợp, hơn nữa giơ tay nhấc chân hào phóng lại không làm mất đi vẻ tôn quý, trong lúc nhất thời, lại khiến cho Đông Phương Lam không thể bắt bẻ được điều gì, đành phải gật gật đầu, xem như vừa lòng: “Đúng là đứa nhỏ hiểu biết lễ nghi, đứng lên đi!”

“Tạ ơn thái hậu!”

Tuy rằng không bới ra được lỗi gì, nhưng Đông Phương Lam không dễ gì mà cứ thế bỏ qua cho Mộ Dung Thất Thất. Bất quá, tốt xấu gì nàng cũng là thái hậu của một quốc gia, nếu thật sự làm khó Mộ Dung Thất Thất, chẳng những sẽ đắc tội Tây Kỳ quốc, còn có thể khiến người đời tranh luận, nói nàng không khoan dung. Cũng may nàng đã sớm có chuẩn bị, cho nên mới dẫn theo hai vị mỹ nhân lại đây.

Hai người này, Mộ Dung Thất Thất đã gặp qua một người, là Hoàn Nhan Bảo Châu, công chúa Bắc Chu quốc, cũng là đóa hoa duy nhất của Bắc Chu. Một người, là cháu gái của Thừa tướng, được mọi người gọi là đệ nhất tài nữ Bắc Chu quốc- Mục Vũ Điệp.

Hai người đều có hảo cảm với Phượng Thương, Mục Vũ Điệp dù đã qua tuổi cập kê nhưng vẫn chưa lập gia đình, chỉ một lòng đau khổ chờ Phượng Thương. Đông Phương Lam dẫn các nàng đến đây, rõ ràng tính toán không để cho Mộ Dung Thất Thất đẹp mặt.

“Nghe nói công chúa xuất thân từ dòng dõi thư hương, không biết bình thường công chúa hay đọc sách gì?”

Người hỏi câu này chính là Mục Vũ Điệp. Nàng hé ra khuôn mặt trắng nõn, ngũ quan đoan trang, trên người có một loại phong độ của người trí thức, cộng thêm một thân bạch y thanh khiết, cả người nhìn qua như u lan trong núi, đặc biệt thanh nhã.

Chính là, ỷ vào ông nội mình là thừa tướng, trong mắt Mục Vũ Điệp có một tia nghiêm khắc, khó tính, cùng tia kiêu ngạo của quý tộc, phá hủy sự hoàn mỹ của nàng, cũng khiến nàng trông như bức tranh hỏng.

Đối phương dám gây sự, làm trò trước mặt nhiều người như vậy, nhất định đã được thái hậu cho phép. Mộ Dung Thất Thất không biết những người này đã nghe bao nhiêu lời đồn về nàng, mà nàng cũng không hiểu rõ đối phương, dưới tình huống này, cứng đối cứng không phải là biện pháp tốt.

Nghĩ như vậy, Mộ Dung Thất Thất có chút “nhát gan” trả lời câu hỏi của Mục Vũ Điệp: “Nữ tử không có tài mới là đức, ta bất quá chỉ biết chút ít.”

Mộ Dung Thất Thất vừa mới dứt lời, liền nghe một tiếng cười nhạp, người cười nàng, chính là Mục Vũ Điệp. A, nàng đã sớm nghe nói, Mộ Dung Thất Thất này chính là một phế vật văn dốt vũ dát, vốn đang định hôm nay lấy đó mà làm khó nàng, khiến nàng xấu mặt trước mặt mọi người, không nghĩ tới nàng lại thừa nhận tất cả…..

Biết chút ít? Đó không phải là còn kém hơn một nông phụ sao! Người như vậy sao có thể xứng với Phượng Thương? Xách giày cho Phượng Thương cũng không xứng!

“Sao vậy, tiểu thư thấy ta nói không đúng sao?” Nhìn thấu sự trào phúng trong mắt đối phương, Mộ Dung Thất Thất vờ như không rõ, ánh mắt trong suốt, tươi cười như cầu vồng sau cơn mưa, trong tinh khiết lộ ra vẻ hào sảng.

“Trước khi đi, mẫu thân của ta cứ dặn dò ta mãi, bảo nữ tử không tài mới là đức, đọc nhiều thi thư, không bằng học cách lo liệu gia vụ, học cách làm một thê tử tốt, học cách giúp chồng dạy con. Xuất giá tòng phu, phu quân mới chính là trời của mình, hết thảy đều phải nghe theo lời nói của phu quân, chẳng lẽ ngươi cho rằng như vậy không đúng?”

Lời này của Mộ Dung Thất Thất, để Đông Phương Lam nghe lại thấy thực thoải mái. Tam tòng tứ đức, những thứ này mới là phẩm đức mà một nữ tử nên có, nữ nhân đương nhiên phải xem phu quân là trời. Biết nhiều quá làm cái gì? Còn không bằng giúp chồng dạy con, vậy thực tế và đáng tin hơn nhiều! Xem ra mẫu thân của Mộ Dung Thất Thất cũng không phải là người hồ đồ, dạy con cũng không tệ lắm.

Nói cũng lạ, lúc còn trẻ Đông Phương Lam là một người không câu nệ tiểu tiết, không để lễ giáo trói buộc, hiện tại già rồi, ngược lại bắt đầu vâng theo những điều đó, cũng yêu cầu người khác như vậy, cho nên câu trả lời của Mộ Dung Thất Thất tương đối khiến nàng hài lòng, nữ tử này, xem như đã qua một cửa của nàng.

“Nói không sai! Chính xác hẳn là vậy!” Đông Phương Lam gật gật đầu, thấy Mộ Dung Thất Thất nhu thuận mà đứng, ngũ quan cực kỳ bình thường, không có chút dụ dỗ, bất mãn trong lòng thoáng vơi đi một chút. Tướng mạo xem vậy nhưng thanh tú, nhìn qua trông rất an phận, điểm ấy rất tốt. Nếu không phải nàng ta là nữ nhi của Mộ Dung Thái, nói không chừng nàng sẽ gậy đầu đáp ứng hôn sự này liền.

Đối với câu trả lời của Mộ Dung Thất Thất, Phượng Thương cảm thấy có chút bất ngờ.

Bằng vào những hiểu biết của hắn về Mộ Dung Thất Thất trong mấy ngày này, nàng sao có thể chỉ biết chút ít, nhất nhất tuân theo như vậy, bộ dáng kính cẩn nghe theo, hết mực khiêm nhường kia của Mộ Dung Thất Thất khiến cho Phượng Thương suýt chút nữa thì phì cười. Hắn chỉ mải lo lắng nàng có thể thuận lợi vượt qua kiểm tra được không, sao lại quên mất tiểu vương phi của hắn là chúa nói dối chứ.

Chính là, Mục Vũ Điệp dám ở trong trường hợp này mà khiêu khích Mộ Dung Thất Thất, điểm này khiến cho hắn rất không thích.

Xem ra, hắn cần phải tìm Mục thừa tướng tâm tình a, nữ nhi mà nuôi ở nhà, lớn tuổi, không tránh khỏi sẽ không để ý đến cấp bậc lễ nghĩa, hẳn là nên tìm người gả nàng đi a!

Lời khen của Đông Phương Lam khiến Mục Vũ Điệp thầm rung chuông kịch liệt trong lòng. Nàng đây luôn cố tinh thông thơ từ ca phú, nghĩ muốn tài hoa hơn người, nhưng lại quên mất thái hậu rất vâng theo “truyền thống mỹ đức”.

Khó trách thái hậu dù biết rõ rằng nàng ái mộ Phượng Thương, lại chưa từng gật đầu tán thành, chẳng lẽ là do nguyên nhân này sao? Lúc nãy nàng còn muốn tìm cách khoe ra tài năng kinh người của bản thân, định bụng áp chế Mộ Dung Thất Thất, không nghĩ tới làm vậy lại trở thành lấy đá đập chân mình! Xem ra về sau phải thu liễm tài hoa của mình, phải một dạ hai tuân mới tốt, bằng không cả đời nàng cũng không vào được Nam Lân vương phủ, đừng nói tới chuyện sánh vai cùng Phượng Thương!

Mục Vũ Điệp thất bại, Hoàn Nhan Bảo Châu rất là vui vẻ.

Trong Yến kinh không ai không biết nàng cùng Mục Vũ Điệp là đối thủ cạnh tranh, hai người đều yêu Phượng Thương say đắm. Mặc dù nàng là công chúa, nhưng Mục Vũ Điệp lại nhờ vào tài hoa, luôn áp chế nàng, khiến cho Hoàn Nhan Bảo Châu rất là khó chịu. Nhịn thật lâu, bây giờ rốt cuộc cũng nhìn thấy Mục Vũ Điệp ra rìa, Hoàn Nhan Bảo Châu tất nhiên phải cao hứng.

Mục Vũ Điệp vừa bị Mộ Dung Thất Thất đâm một cái, Hoàn Nhan Bảo Châu liền tiếp tục đặt ra vấn đề. Nàng không giống như Mục Vũ Điệp không có đầu óc, mấy ngày nay, Hoàn Nhan Bảo Châu đã nắm rõ tư liệu về Mộ Dung Thất Thất, vấn đề này, nàng đã suy nghĩ lâu lắm mới nghĩ ra được, nhất định sẽ làm cho Mộ Dung Thất Thất lúng túng!

“Có thể phá lệ được sắc phong công chúa của hoàng thất, nói vậy ắt hẳn tỷ tỷ là người có tài, không biết đấu khí của tỷ tỷ đã đến bậc nào?”

“Không. Ta không thể tập võ.” Mộ Dung Thất Thất thành thành thật thật trả lời.

Vừa nghe lời này, Hoàn Nhan Bảo Châu ra vẻ kinh ngạc, che miệng. “Không có đấu khí? Không phải là phế vật sao? Ai nha, bổn cung nhanh mồm nhanh miệng, tỷ tỷ đừng để ý!”

Lời nói của Hoàn Nhan Bảo Châu lọt vào tai Phượng Thương, khiến hắn không nhịn được nhíu nhíu mày. Hắn chưa từng vì Mộ Dung Thất Thất không có đấu khí mà có những ý nghĩ gì khác, hắn yêu Mộ Dung Thất Thất, yêu tất cả về nàng, không phải vì nàng có thể giúp hắn, làm trợ thủ cho hắn!

Tình yêu không phải là cò kè mặc cả như vậy, cũng không cần những thứ hoa lệ tô điểm thêm.

Có nàng ở bên cạnh, là điều tuyệt vời nhất! Huống chi hắn là nam nhân, bảo hộ thê nhi là việc hắn phải làm, chỉ cần hắn thích, hắn nguyện ý, chi dù Mộ Dung Thất Thất không có bất kỳ cái gì, hắn cũng sẽ không để ý. Hôn sự của hắn, hắn làm chủ, không cần người khác xen vào!

Một số tin đồn về Mộ Dung Thất Thất, đã sớm truyền đến Yến kinh. Hiện tại Mộ Dung Thất Thất thừa nhận chính mình không có đấu khí trước mặt mọi người, khiến đám quan văn quan võ ở dưới không nhịn được nghị luận xôn xao.

Không đấu khí, không tài năng, cái gì cũng không có, lại được gả cho Phượng Thương, điểm ấy đã sớm khiến cho Đông Phương Lam không hài lòng, hơn nữa lúc trước còn thấy Phượng Thương bảo hộ Mộ Dung Thất Thất như vậy, để nàng ta tiến vào Thính Tùng lâu, càng khiến Đông Phương Lam bất mãn, trong lòng như thủng một lỗ to như cái bát. Nhịn mấy ngày nay, chính là chờ hôm nay, khiến Mộ Dung Thất Thất khó xử, cho nên, Đông Phương Lam không hề ngăn cản Hoàn Nhan Bảo Châu.

Hiện tại, Mộ Dung Thất Thất thừa nhận như vậy trước mặt mọi người, khiến Hoàn Nhan Bảo Châu đắc ý hất cằm lên.

Nàng đã đến đấu khí tứ đoạn, gần tiến vào thanh sắc ngũ đoạn, vô luận là năng lực, gia thế hay dung mạo, ai cũng không sánh bằng nàng, chỉ có nàng mới có cách bồi bên người Phượng Thương. Về phần Mộ Dung Thất Thất, cái gì cũng không có, chỉ có thể là một phế vật làm ấm giường, nàng ta sao có tư cách làm Nam Lân vương phi chứ!

Hoàn Nhan Bảo Châu đang gây hấn, nhưng trong mắt Mộ Dung Thất Thất, nàng ta chẳng khác nào tiểu hài nhi tranh hơn thua. Vô luận bướm ngươi xinh đẹp đến cỡ nào, cũng phải được hoa kia nguyện ý mới dám chạm vào a! Yêu đơn phương có cái nghĩa gì đâu? Quả thực là một lũ ngu ngốc.

Nhìn thấy khuôn mặt đắc ý của Hoàn Nhan Bảo Châu, Mộ Dung Thất Thất khẽ động não, liền nghĩ ra một biện pháp, bất quá chuyện này cần sự phối hợp của Phượng Thương.

“Vương gia, Thất Thất trừ bỏ nữ công gia chánh, lo cơm lo nước, chăm nhà chăm con, trung thành tận tâm, ngoài ra cái gì cũng không có. Người sẽ ghét bỏ Thất Thất sao? “

Mộ Dung Thất Thất không trực tiếp tiếp lời Hoàn Nhan Bảo Châu, mà chỉ ngước khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch lên nhìn Phượng Thương, tựa như chỉ cần Phượng Thương nói một tiếng “không”, nàng sẽ mất hết hy vọng. Bộ dáng điềm đạm đáng yêu kia, để người nào nhìn qua cũng không thể không yêu thương!

“Khanh khanh, bổn vương sao có thể ghét bỏ nàng được!”

Nghe xong lời nói của Mộ Dung Thất Thất, Phượng Thương lập tức bộc lộ tình cảm, đi đến bên người nàng, ngậm tình trao nàng, nắm lấy tay nàng.

“Không phải khanh khanh đã quên, đêm đó gặp chuyện, nếu không phải khanh khanh cực nhọc ngày đêm, không nghỉ ngơi mà chăm sóc bổn vương, bổn vương sao có thể bình phục nhanh như vậy chứ! Dọc theo đường đi, khanh khanh vẫn luôn lo liệu chuyện ăn mặc ngủ nghỉ của bổn vương, mỗi ngày tận tâm tận lực, không chút oán thán, những điều đó, bổn vương thấy rõ, cũng nhớ mãi trong lòng. Bổn vương nào phải loại người nông cạn như vậy! “

Mộ Dung Thất Thất vừa nghe, cả người lập tức nổi lên một tầng da gà, trên mặt lại bày ra vẻ hạnh phúc vui vẻ.

Ai nói nàng diễn trò giỏi chứ, Phượng Thương mới là kẻ giỏi nhất trong lĩnh vực này. Cái gì mà cực nhọc ngày đêm, không nghỉ ngơi mà chăm sóc hắn chứ? Cái gì gọi là dọc đường đi vẫn luôn lo liệu chuyện ăn mặc ngủ nghỉ của hắn, tận tâm tận lực? Lời này nghe kiểu nào cũng khiến người ta cảm thấy dường như là họ có gian tình.

Một câu của Phượng Thương, trực tiếp quy kết Hoàn Nhan Bảo Châu “nông cạn” linh tinh, lại nghe thấy trên đường đi bọn họ thân mật như vậy, Hoàn Nhan Bảo Châu tức giận đến giậm chân, quay đầu lôi kéo ống tay áo của Đông Phương Lam, lắc lắc: “Tổ mẫu, người nghe Thương ca ca nói kìa!”

“Thương nhi, ngươi vừa mới nói cái gì? Có người ám sát ngươi? Khi nào vậy? Ngươi có bị thương không?!” Đông Phương Lam mặc kệ cháu gái không vui, hiện tại chuyện khiến nàng quan tâm nhất chính là an nguy của Phượng Thương, vừa nghe nói huyết mạch duy nhất do ái nữ lưu lại thế nhưng bị ám sát, Đông Phương Lam lập tức nóng nảy.

“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

“Mẫu hậu, chuyện là như vầy…” Hoàng đế Hoàn Nhan Liệt thấy mẫu hậu tức giận, sợ nàng làm đau thân mình, vội vàng nói sơ qua mọi chuyện một lần: “Chuyện này đã được trẫm phái người đi tham dò, mẫu hậu yên tâm, trẫm nhất định sẽ tìm được hung thủ!”

Khi Hoàn Nhan Liệt nói đến hai chữ “hung thủ”, Mộ Dung Thất Thất cảm nhận rõ được hàn ý phát ra từ trên người Phượng Thương. Chẳng lẽ hắn đã biết được hung thủ là ai? Vì sao không ra mặt vạch trần? Hay là có ẩn tình gì đó?

Lúc trước, Mộ Dung Thất Thất đã xem qua một ít tư liệu về Phượng Thương. Trong đó viết vì Phượng Thương được Hoàn Nhan Liệt đặc biệt yêu thích, nên Hoàn Nhan Liệt đã định phế thái tử một lần, có ý lập Phượng Thương lên.

Tuy rằng cuối cùng chuyện này không thành công, nhưng lại khiến quan hệ giữa Thái tử Hoàn Nhan Hồng cùng Phượng Thương trở nên căng thẳng, thậm chí còn có tin đồn nói rằng Hoàn Nhan Hồng vì Nam Lân vương được phụ hoàng sủng ái mà sinh ra mối hận khắc cốt ghi tâm, chẳng lẽ chuyện này có liên quan đến Thái tử? Bất quá, Nhị hoàn tử Hoàn Nhan Nghị là người cạnh tranh gay gắt với Thái tử, nói không chừng, chuyện này là do hắn vu oan giá họa…

Xem ra, cuộc sống của Phượng Thương không hề yên bình như mọi người thấy, sanh ra trong hoàng thất, lại ở vị trí mẫn cảm như vậy, thật sự là làm khó hắn.

Mộ Dung Thất Thất nhẹ nhàng chạm chạm ngón tay vào lòng bàn tay của Phượng Thương, ý bảo hắn đừng nghĩ nhiều nữa. Nhận thấy sự quan tâm của Mộ Dung Thất Thất, trong lòng Phượng Thương ấm áp. Thuận thế nhéo nhéo tay nàng, bảo nàng không cần lo lắng, miệng tiếp tục mở lời, lại là lời buồn nôn.

“Ngoại tổ mẫu, ta không sao. Lần này, trên đường đi, may mắn có Chiêu Dương công chúa chiếu cố ta. Lại nói, nàng còn là phúc tinh của ta, từ sau khi ám sát, bổn vương liền đi cùng xe với nàng, liền bình an suốt chặng đường, không phát sinh thêm chuyện ngoài ý muốn nào nữa.”

Đến bây giờ Đông Phương Lam mới phát hiện ra vấn đề, nguyên vốn tưởng rằng hai người thanh thanh bạch bạch, không nghĩ tới trên đường đi, bọn họ lại ở cùng xe.

Hiện tại nếu muốn trả Mộ Dung Thất Thất về, hoặc đem nàng ban cho người khác, hẳn là chuyện không thể. Huống chi Phượng Thương đã có cảm tình với Mộ Dung Thất Thất, nếu thật cố ý mạnh mẽ chia rẽ, chỉ sợ Phượng Thương sẽ không đồng ý.

Lúc này, Đông Phương Lam lâm vào thế khó xử.

Đồng ý chuyện của họ sao? Nhưng mà nàng vẫn luôn canh cánh trong lòng về thân phận của Mộ Dung Thất Thất? Nếu phản đối, vậy sẽ đeo cái danh bội bạc trên lưng. Tốt xấu gì Mộ Dung Thất Thất cũng là công chúa cầu thân, nói khó nghe, chính là cấp cho Phượng Thương xung hỉ, nàng không thể xử xự quá đáng, chuyện này liên quan đến chính trị của hai nước.

Lại nói, lúc trước, những nữ nhân từng cấp cho Phượng Thương đều xảy ra chuyện, lần này Mộ Dung Thất Thất ở cùng một chỗ với Phượng Thương lâu như vậy, thế nhưng lông tóc không tổn hao gì, nói không chừng bát tự của nàng có thể khắc chế bát tự sát tinh của Phượng Thương.

Chẳng lẽ, đây là vận mệnh sao? Đông Phương Lam không vui, cũng không cam lòng.

Nhưng Phượng gia cần kéo dài huyết mạch, Phượng Thương cũng đã hai mươi lăm tuổi, những nam tử khác ở độ tuổi này đã đều có con hết rồi, duy độc Phượng Thương, cưới một người khắc một người, đến hiện tại liền biến thành không ai dám gả cho hắn. Chẳng lẽ, thật sự để cho Mộ Dung Thất Thất tiến vào đại môn của Phượng gia sao? Để cho huyết mạch đời sau của Phượng gia nhiễm lấy máu của cừu nhân?

Chỉ qua một khoảng thời gian ngắn, Đông Phương Lam đã nghĩ rất nhiều rất nhiều. Đứa cháu ngoại trước mắt này, là đứa cháu nàng yêu thương nhất. Đứa nhỏ này mười tuổi đã phải chịu tang cha mẹ, lại bị gian nhân gài bẫy, hủy đi thân mình. Đã khó khăn nuôi hắn lớn lên, lại gian nan cưới vợ cho hắn.

Lại nhìn Mộ Dung Thất Thất, bề ngoài bình thường, năng lực bình thường, hết thảy đều bình thường, thấy thế nào cũng không xứng với Phượng Thương. Chính là, vì sao Phượng Thương lại vừa mắt nàng, mà nàng ở cạnh Phượng Thương cũng không gặp phải chuyện gì, chẳng lẽ là không phải oan gia không yêu nhau sao?

Chần chờ thật lâu, Đông Phương Lam vẫn không nói gì, thẳng đến lúc Hoàn Nhan Bảo Châu đứng bên cạnh nũng nịu gọi “hoàng tổ mẫu”, nàng mới hồi phục tinh thần lại.

“Vừa rồi, công chúa nói người có một tấm lòng ‘trung thành tận tâm’, không biết có phải là ai gia nghe nhầm hay không?” Đông Phương Lam nhìn về phía Mộ Dung Thất Thất, ánh mắt sắt bén.

“Người không có nghe sai.”

“Vậy, ai gia muốn hỏi ngươi, ngươi bây giờ là người của Tây Kỳ, hay là người của Bắc Chu? Nếu khi hai nước phát sinh xung đột để bảo vệ quyền lợi, ngươi lựa chọn đứng ở bên nào?” Trong lời nói của Đông Phương Lam có chút ý khiêu khích, người sáng suốt đều có thể nhìn ra là nàng đang gây khó dễ cho Mộ Dung Thất Thất.

“Hồi bẩm thái hậu, vô luận là Tây Kỳ hay Bắc Chu, đều không liên quan đến ta.”

Mộ Dung Thất Thất thẳng thắng trả lời, khiến cho người ta hít sâu một ngụm. Đều không liên quan đến nàng? Này là có ý gì? Đông Phương Lam nhướng mày, không ngờ tới, Mộ Dung Thất Thất lại tiếp tục nói ra suy nghĩ của mình.

“Ta chỉ muốn đứng bên người vương gia.Vương gia như thế nào, ta liền như thế đó.”

Một câu trả lời hoàn mỹ, đem bóng chuyền cho Phượng Thương. Lúc này Phượng Thương càng không thể không yêu tiểu nữ nhân này! Nàng đúng thật biết cách đứng dưới cây hứng bóng mát, đem tất cả mọi chuyện đều vứt cho hắn, bắt hắn đối mặt, rốt cuộc là nữ nhân này tin tưởng hắn, hay là sợ phiền toái a? “Ân.” Đông Phương Lam gật gật đầu. Vấn đề này, vô luận Mộ Dung Thất Thất chọn Tây Kỳ hay Bắc Chu, đều khiến cho người ta bắt được nhược điểm. Duy độc câu trả lời như vậy mới là tốt nhất, xem ra nàng ta không quá ngu ngốc a.

Nếu trong lòng nàng thật sự nghĩ như vậy, thật sự xem Phượng Thương là trời của mình, vậy Đông Phương Lam cũng an tâm….Có điều không biết nàng ta có khẩu thị tâm phi, nghĩ một đằng làm một nẻo hay không.

Nàng cũng không phải một lão bà bảo thủ, chuyện của Mộ Dung Thất Thất nàng đã điều tra qua, đại khái cũng biết chút ít. Nàng ta bất quá cũng chỉ là một hài tử đáng thương! Nhưng mà, Mộ Dung Thất Thất dù như thế nào cũng là nữ nhi của Mộ Dung Thái, mà Phượng Tà thua trong tay Mộ Dung Thái cũng là chuyện thật việc thật!

Nhiều năm như vậy, Đông Phương Lam vẫn thường xuyên mơ thấy Hoàn Nhan Minh Nguyệt, mơ thấy nàng cùng Phượng Tà ôm lấy con của họ, máu tươi đầm đìa đứng trước mặt nàng, khó nhọc nói: “Mẫu hậu, nhất định phải thay Minh Nguyệt trả thù! Nhất định phải trả thù cho Minh Nguyệt!”

Năm đó, một trận chiến ở Nhạn Đãng sơn kia, đã khiến Phượng Tà tự vẫn, Minh Nguyệt tự sát, tính cả đứa trẻ trong bụng nàng, một nhà ba người, táng thân biển lửa, ngay cả một thi thể toàn vẹn cũng không có.

Mỗi khi nghĩ đến vận mệnh bi thảm của nữ nhi cùng chồng nó, còn có đứa cháu ngoại chưa kịp cất tiếng chào đời, trong lòng Đông Phương Lam sẽ nổi lên hận ý nồng đậm, hận Tây Kỳ quốc, hận Mộ Dung Thái!

Đông Phương Lam hiểu rõ Mộ Dung Thất Thất vô tội, nhưng mà chẳng lẽ Minh Nguyệt của nàng không vô tội sao? Đứa cháu ngoại chưa xuất thể của nàng không vô tội sao? Trên thế giới này, không có người nào vô tội, chỉ cần bị cuốn vào thị phi, cho dù vô tội, cũng thành có tội!

“Chiêu Dương công chúa đã nói vậy, ai gia cũng an tâm, lần này Tứ quốc tranh bá cử hành ở Bắc Tứ Châu của Bắc Chu quốc, nghe nói tiểu muội của công chúa là tuyển thủ của Tây Kỳ quốc. Nếu công chúa một lòng vì Thương nhi, ai gia đây đợi xem biểu hiện của công chúa ở Tứ quốc tranh bá.”

“Nếu công chúa thật sự toàn tâm toàn ý bảo vệ lợi ích của Thương nhi, vậy Bắc Chu quốc lần này phải đoạt được vị trí quán quân ….Chờ Bắc Chu quốc nhận được danh hiệu này, ai gia liền chủ trì hôn lễ cho công chúa cùng Thương nhi. Công chúa cảm thấy thế nào?”

Gừng càng già càng cay, đề nghị này của Đông Phương Lam, khiến ngay cả Mộ Dung Thất Thất cũng không thể không vỗ tay khen hay, càng không cần nhắc đến Hoàn Nhan Bảo Châu cùng Mục Vũ Điệp.

Bắc Chu đoạt vị đầu bảng, nàng mới có thể được kết hôn cùng với Phượng Thương, Bắc Chu không thắng, vậy hôn sự của hắn cùng nàng cũng ngâm nước nóng luôn, nàng từ đâu đến liền xéo về đó.

Mộ Dung Thất Thất nàng đây rõ ràng là nữ tử tay trói gà không chặt, không có đấu khí, không có lực, không thể tham gia trận đầu, nhưng hiện tại Đông Phương Lam lại gắn chuyện tứ quốc tranh bá với hôn sự của nàng chung một chỗ, hoàn toàn là làm khó nàng! Xem ra vị hoàng thái hậu này rất rất không thích nàng!

“Ngoại tổ mẫu!”

“Thương nhi, ai gia đã nhượng bộ lắm rồi, ngươi còn muốn gì?” Không đợi Phượng Thương mở miệng, Đông Phương Lam trực tiếp đánh gãy lời hắn. Đây đã là cực hạn của nàng, cho dù là Phượng Thương, cũng không nhân nhượng!

Đúng vậy, nàng thực để ý, nàng rất không thoải mái, nàng không muốn để nữ nhi của kẻ thù gả cho ngoại tôn duy nhất của mình, chuyện này đối với một người mẹ đã mất đi ái nữ của mình, là một lựa chọn gian nan nhất. Nàng đây là muốn làm khó dễ Mộ Dung Thất Thất, cũng muốn nhìn xem nàng ta có thực sự xứng với Phượng Thương hay không.

Lời nói của Phượng Thương bị ngăn lại, Hoàn Nhan Liệt ở một bên thấy cháu trai bị ủy khuất, vội mở miệng nói giúp hắn.

“Mẫu hậu, người xem, chuyện này có thể thương lượng thêm một chút hay không? Chiêu Dương công chúa đến hòa thân, đây là chuyện tứ quốc đều biết, quá mức khắt khe, sợ là sẽ ảnh hưởng đến quan hệ với Tây Kỳ quốc. Hơn nữa, trẫm thấy vị công chúa này cố gắng không ít, Thương nhi cũng có ý, không bằng hãy thành toàn cho bọn họ đi! Huống chi công chúa cũng không có đấu khí a….”

“Không được!” Hoàn Nhan Liệt “cầu tình” nhưng lại chẳng khác nào lửa cháy đổ thêm dầu, Đông Phương Lam lập tức từ chối ngay. Nếu không phải vì lo chuyện Mộ Dung Thất Thất là công chúa đến cầu thân từ Tây Kỳ quốc, nàng đã sớm sai người cầm gậy đuổi đi. Nỗi đau khi chịu tang nữ nhi, sự thống khổ của kẻ đầu bạc kẻ người đầu xanh, ai có thể thấu?

“Ai gia không cần một đứa cháu dâu vô dụng, Phượng gia cũng không cần một chủ mẫu bất tài. Nếu Chiêu Dương công chúa vô lực đảm nhiệm, vậy hãy rút lui!”

Lời nói của Đông Phương Lam truyền khắp toàn bộ Thái cực điện, tất cả mọi người im lặng nhìn Mộ Dung Thất Thất, nghĩ đợi xem phản ứng của vị công chúa này. Thái hậu ngang ngược gây khó dễ, không biết vị công chúa này sẽ ra tay đáp ứng hay là khóc lóc quay về Tây Kỳ.

Khi mọi người còn đang chờ đợi đáp án, thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng của Phượng Thương rơi vào tai bọn họ: “Ngoại tổ mẫu, nếu ta không thể cưới được Chiêu Dương công chúa, ta tình nguyện tiếp tục cô đơn đến già, cô đơn đến chết.”

“Ngươi, ngươi….” Lời nói của Phượng Thương khiến toàn bộ khí huyết trên người Đông Phương Lam đều nghẹn ở cổ họng, tức đến không nói nên lời, Hoàn Nhan Bảo Châu đứng cạnh vội vàng vươn tay vuốt ngực nàng: “Thương ca ca, người xem, sao lại khiến hoàng tổ mẫu tức đến cái dạng….”

Hoàn Nhan Bảo Châu còn chưa dứt lời, đã phải nhận lấy ánh mắt sắc lạnh như băng của Phượng Thương, ánh nhìn kia khiến nàng sợ đến run người, vội vàng ngậm miệng. Nàng sao có thể quên, lấy tính cách của Phượng Thương, đâu để kẻ nào dễ chạm vào? “Thương nhi, ngươi, ngươi thật sự rất không hiểu chuyện!” Đông Phương Lam không nghĩ tới Phượng Thương sẽ cố chấp như vậy. Thiên hạ này, dạng nữ tử nào không có, hắn lại cứ muốn lấy nữ nhi của kẻ thù, đây không phải là muốn chọc nàng tức đến chết sao!

“Ngoại tổ mẫu, lòng ta đã định. Trừ bỏ Chiêu Dương công chúa, ta sẽ không cưới ai khác, hơn nữa, cả đời ta, chỉ có một nữ nhân duy nhất chính là nàng.”

Lời nói của Phượng Thương, không chỉ là lời tuyên thệ, mà còn là lời hứa đối với Mộ Dung Thất Thất.

Một đời một đôi uyên ương sao? Mộ Dung Thất Thất ngẩng đầu, nhìn vẻ mặt kiên định của Phượng Thương, ý hắn nói là vậy sao? Vì sao? Vì sao hắn có thể nói như vậy? Nam nhân ở thế giới này không phải đều ba vợ bốn nàng hầu sao? Năm đó, Phượng Tà cũng chỉ có mỗi mình Minh Nguyệt công chúa, hơn nữa ở ngày đại hôn cũng đồng ý, cả đời chỉ có một nữ nhân duy nhất là nàng ấy, chẳng lẽ, Phượng Thương cũng được duy truyền tính cách chuyên chế của Phượng Tà? (TC: Ta đi chết đây, người như huynh ấy sao lại vớ phải thứ đầu gỗ này chữ…TT-TT)

Đông Phương Lam mặc kệ cháu gái không vui, hiện tại chuyện khiến nàng quan tâm nhất chính là an nguy của Phượng Thương, vừa nghe nói huyết mạch duy nhất do ái nữ lưu lại thế nhưng bị ám sát, Đông Phương Lam lập tức nóng nảy.

“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

“Mẫu hậu, chuyện là như vầy…” Hoàng đế Hoàn Nhan Liệt thấy mẫu hậu tức giận, sợ nàng làm đau thân mình, vội vàng nói sơ qua mọi chuyện một lần: “Chuyện này đã được trẫm phái người đi tham dò, mẫu hậu yên tâm, trẫm nhất định sẽ tìm được hung thủ!”

Khi Hoàn Nhan Liệt nói đến hai chữ “hung thủ”, Mộ Dung Thất Thất cảm nhận rõ được hàn ý phát ra từ trên người Phượng Thương. Chẳng lẽ hắn đã biết được hung thủ là ai? Vì sao không ra mặt vạch trần? Hay là có ẩn tình gì đó?

Lúc trước, Mộ Dung Thất Thất đã xem qua một ít tư liệu về Phượng Thương. Trong đó viết vì Phượng Thương được Hoàn Nhan Liệt đặc biệt yêu thích, nên Hoàn Nhan Liệt đã định phế thái tử một lần, có ý lập Phượng Thương lên.

Tuy rằng cuối cùng chuyện này không thành công, nhưng lại khiến quan hệ giữa Thái tử Hoàn Nhan Hồng cùng Phượng Thương trở nên căng thẳng, thậm chí còn có tin đồn nói rằng Hoàn Nhan Hồng vì Nam Lân vương được phụ hoàng sủng ái mà sinh ra mối hận khắc cốt ghi tâm, chẳng lẽ chuyện này có liên quan đến Thái tử? Bất quá, Nhị hoàn tử Hoàn Nhan Nghị là người cạnh tranh gay gắt với Thái tử, nói không chừng, chuyện này là do hắn vu oan giá họa…

Xem ra, cuộc sống của Phượng Thương không hề yên bình như mọi người thấy, sanh ra trong hoàng thất, lại ở vị trí mẫn cảm như vậy, thật sự là làm khó hắn.

Mộ Dung Thất Thất nhẹ nhàng chạm chạm ngón tay vào lòng bàn tay của Phượng Thương, ý bảo hắn đừng nghĩ nhiều nữa. Nhận thấy sự quan tâm của Mộ Dung Thất Thất, trong lòng Phượng Thương ấm áp. Thuận thế nhéo nhéo tay nàng, bảo nàng không cần lo lắng, miệng tiếp tục mở lời, lại là lời buồn nôn.

“Ngoại tổ mẫu, ta không sao. Lần này, trên đường đi, may mắn có Chiêu Dương công chúa chiếu cố ta. Lại nói, nàng còn là phúc tinh của ta, từ sau khi ám sát, bổn vương liền đi cùng xe với nàng, liền bình an suốt chặng đường, không phát sinh thêm chuyện ngoài ý muốn nào nữa.”

Đến bây giờ Đông Phương Lam mới phát hiện ra vấn đề, nguyên vốn tưởng rằng hai người thanh thanh bạch bạch, không nghĩ tới trên đường đi, bọn họ lại ở cùng xe. Hiện tại nếu muốn trả Mộ Dung Thất Thất về, hoặc đem nàng ban cho người khác, hẳn là chuyện không thể. Huống chi Phượng Thương đã có cảm tình với Mộ Dung Thất Thất, nếu thật cố ý mạnh mẽ chia rẽ, chỉ sợ Phượng Thương sẽ không đồng ý.

Lúc này, Đông Phương Lam lâm vào thế khó xử.

Đồng ý chuyện của họ sao? Nhưng mà nàng vẫn luôn canh cánh trong lòng về thân phận của Mộ Dung Thất Thất? Nếu phản đối, vậy sẽ đeo cái danh bội bạc trên lưng. Tốt xấu gì Mộ Dung Thất Thất cũng là công chúa cầu thân, nói khó nghe, chính là cấp cho Phượng Thương xung hỉ, nàng không thể xử xự quá đáng, chuyện này liên quan đến chính trị của hai nước.

Lại nói, lúc trước, những nữ nhân từng cấp cho Phượng Thương đều xảy ra chuyện, lần này Mộ Dung Thất Thất ở cùng một chỗ với Phượng Thương lâu như vậy, thế nhưng lông tóc không tổn hao gì, nói không chừng bát tự của nàng có thể khắc chế bát tự sát tinh của Phượng Thương.

Chẳng lẽ, đây là vận mệnh sao? Đông Phương Lam không vui, cũng không cam lòng.

Nhưng Phượng gia cần kéo dài huyết mạch, Phượng Thương cũng đã hai mươi lăm tuổi, những nam tử khác ở độ tuổi này đã đều có con hết rồi, duy độc Phượng Thương, cưới một người khắc một người, đến hiện tại liền biến thành không ai dám gả cho hắn. Chẳng lẽ, thật sự để cho Mộ Dung Thất Thất tiến vào đại môn của Phượng gia sao? Để cho huyết mạch đời sau của Phượng gia nhiễm lấy máu của cừu nhân?

Chỉ qua một khoảng thời gian ngắn, Đông Phương Lam đã nghĩ rất nhiều rất nhiều. Đứa cháu ngoại trước mắt này, là đứa cháu nàng yêu thương nhất. Đứa nhỏ này mười tuổi đã phải chịu tang cha mẹ, lại bị gian nhân gài bẫy, hủy đi thân mình. Đã khó khăn nuôi hắn lớn lên, lại gian nan cưới vợ cho hắn.

Lại nhìn Mộ Dung Thất Thất, bề ngoài bình thường, năng lực bình thường, hết thảy đều bình thường, thấy thế nào cũng không xứng với Phượng Thương. Chính là, vì sao Phượng Thương lại vừa mắt nàng, mà nàng ở cạnh Phượng Thương cũng không gặp phải chuyện gì, chẳng lẽ là không phải oan gia không yêu nhau sao?

Chần chờ thật lâu, Đông Phương Lam vẫn không nói gì, thẳng đến lúc Hoàn Nhan Bảo Châu đứng bên cạnh nũng nịu gọi “hoàng tổ mẫu”, nàng mới hồi phục tinh thần lại.

“Vừa rồi, công chúa nói người có một tấm lòng ‘trung thành tận tâm’, không biết có phải là ai gia nghe nhầm hay không?” Đông Phương Lam nhìn về phía Mộ Dung Thất Thất, ánh mắt sắt bén.

“Người không có nghe sai.”

“Vậy, ai gia muốn hỏi ngươi, ngươi bây giờ là người của Tây Kỳ, hay là người của Bắc Chu? Nếu khi hai nước phát sinh xung đột để bảo vệ quyền lợi, ngươi lựa chọn đứng ở bên nào?” Trong lời nói của Đông Phương Lam có chút ý khiêu khích, người sáng suốt đều có thể nhìn ra là nàng đang gây khó dễ cho Mộ Dung Thất Thất.

“Hồi bẩm thái hậu, vô luận là Tây Kỳ hay Bắc Chu, đều không liên quan đến ta.”

Mộ Dung Thất Thất thẳng thắng trả lời, khiến cho người ta hít sâu một ngụm. Đều không liên quan đến nàng? Này là có ý gì? Đông Phương Lam nhướng mày, không ngờ tới, Mộ Dung Thất Thất lại tiếp tục nói ra suy nghĩ của mình.

“Ta chỉ muốn đứng bên người vương gia.Vương gia như thế nào, ta liền như thế đó.”

Một câu trả lời hoàn mỹ, đem bóng chuyền cho Phượng Thương. Lúc này Phượng Thương càng không thể không yêu tiểu nữ nhân này! Nàng đúng thật biết cách đứng dưới cây hứng bóng mát, đem tất cả mọi chuyện đều vứt cho hắn, bắt hắn đối mặt, rốt cuộc là nữ nhân này tin tưởng hắn, hay là sợ phiền toái a?

“Ân.” Đông Phương Lam gật gật đầu. Vấn đề này, vô luận Mộ Dung Thất Thất chọn Tây Kỳ hay Bắc Chu, đều khiến cho người ta bắt được nhược điểm. Duy độc câu trả lời như vậy mới là tốt nhất, xem ra nàng ta không quá ngu ngốc a.

Nếu trong lòng nàng thật sự nghĩ như vậy, thật sự xem Phượng Thương là trời của mình, vậy Đông Phương Lam cũng an tâm….Có điều không biết nàng ta có khẩu thị tâm phi, nghĩ một đằng làm một nẻo hay không.

Nàng cũng không phải một lão bà bảo thủ, chuyện của Mộ Dung Thất Thất nàng đã điều tra qua, đại khái cũng biết chút ít. Nàng ta bất quá cũng chỉ là một hài tử đáng thương! Nhưng mà, Mộ Dung Thất Thất dù như thế nào cũng là nữ nhi của Mộ Dung Thái, mà Phượng Tà thua trong tay Mộ Dung Thái cũng là chuyện thật việc thật!

Nhiều năm như vậy, Đông Phương Lam vẫn thường xuyên mơ thấy Hoàn Nhan Minh Nguyệt, mơ thấy nàng cùng Phượng Tà ôm lấy con của họ, máu tươi đầm đìa đứng trước mặt nàng, khó nhọc nói: “Mẫu hậu, nhất định phải thay Minh Nguyệt trả thù! Nhất định phải trả thù cho Minh Nguyệt!”

Năm đó, một trận chiến ở Nhạn Đãng sơn kia, đã khiến Phượng Tà tự vẫn, Minh Nguyệt tự sát, tính cả đứa trẻ trong bụng nàng, một nhà ba người, táng thân biển lửa, ngay cả một thi thể toàn vẹn cũng không có.

Mỗi khi nghĩ đến vận mệnh bi thảm của nữ nhi cùng chồng nó, còn có đứa cháu ngoại chưa kịp cất tiếng chào đời, trong lòng Đông Phương Lam sẽ nổi lên hận ý nồng đậm, hận Tây Kỳ quốc, hận Mộ Dung Thái! Đông Phương Lam hiểu rõ Mộ Dung Thất Thất vô tội, nhưng mà chẳng lẽ Minh Nguyệt của nàng không vô tội sao? Đứa cháu ngoại chưa xuất thể của nàng không vô tội sao? Trên thế giới này, không có người nào vô tội, chỉ cần bị cuốn vào thị phi, cho dù vô tội, cũng thành có tội!

“Chiêu Dương công chúa đã nói vậy, ai gia cũng an tâm, lần này Tứ quốc tranh bá cử hành ở Bắc Tứ Châu của Bắc Chu quốc, nghe nói tiểu muội của công chúa là tuyển thủ của Tây Kỳ quốc. Nếu công chúa một lòng vì Thương nhi, ai gia đây đợi xem biểu hiện của công chúa ở Tứ quốc tranh bá.”

“Nếu công chúa thật sự toàn tâm toàn ý bảo vệ lợi ích của Thương nhi, vậy Bắc Chu quốc lần này phải đoạt được vị trí quán quân ….Chờ Bắc Chu quốc nhận được danh hiệu này, ai gia liền chủ trì hôn lễ cho công chúa cùng Thương nhi. Công chúa cảm thấy thế nào?”

Gừng càng già càng cay, đề nghị này của Đông Phương Lam, khiến ngay cả Mộ Dung Thất Thất cũng không thể không vỗ tay khen hay, càng không cần nhắc đến Hoàn Nhan Bảo Châu cùng Mục Vũ Điệp.

Bắc Chu đoạt vị đầu bảng, nàng mới có thể được kết hôn cùng với Phượng Thương, Bắc Chu không thắng, vậy hôn sự của hắn cùng nàng cũng ngâm nước nóng luôn, nàng từ đâu đến liền xéo về đó.

Mộ Dung Thất Thất nàng đây rõ ràng là nữ tử tay trói gà không chặt, không có đấu khí, không có lực, không thể tham gia trận đầu, nhưng hiện tại Đông Phương Lam lại gắn chuyện tứ quốc tranh bá với hôn sự của nàng chung một chỗ, hoàn toàn là làm khó nàng! Xem ra vị hoàng thái hậu này rất rất không thích nàng!

“Ngoại tổ mẫu!”

“Thương nhi, ai gia đã nhượng bộ lắm rồi, ngươi còn muốn gì?” Không đợi Phượng Thương mở miệng, Đông Phương Lam trực tiếp đánh gãy lời hắn. Đây đã là cực hạn của nàng, cho dù là Phượng Thương, cũng không nhân nhượng!

Đúng vậy, nàng thực để ý, nàng rất không thoải mái, nàng không muốn để nữ nhi của kẻ thù gả cho ngoại tôn duy nhất của mình, chuyện này đối với một người mẹ đã mất đi ái nữ của mình, là một lựa chọn gian nan nhất. Nàng đây là muốn làm khó dễ Mộ Dung Thất Thất, cũng muốn nhìn xem nàng ta có thực sự xứng với Phượng Thương hay không.

Lời nói của Phượng Thương bị ngăn lại, Hoàn Nhan Liệt ở một bên thấy cháu trai bị ủy khuất, vội mở miệng nói giúp hắn.

“Mẫu hậu, người xem, chuyện này có thể thương lượng thêm một chút hay không? Chiêu Dương công chúa đến hòa thân, đây là chuyện tứ quốc đều biết, quá mức khắt khe, sợ là sẽ ảnh hưởng đến quan hệ với Tây Kỳ quốc. Hơn nữa, trẫm thấy vị công chúa này cố gắng không ít, Thương nhi cũng có ý, không bằng hãy thành toàn cho bọn họ đi! Huống chi công chúa cũng không có đấu khí a….”

“Không được!” Hoàn Nhan Liệt “cầu tình” nhưng lại chẳng khác nào lửa cháy đổ thêm dầu, Đông Phương Lam lập tức từ chối ngay. Nếu không phải vì lo chuyện Mộ Dung Thất Thất là công chúa đến cầu thân từ Tây Kỳ quốc, nàng đã sớm sai người cầm gậy đuổi đi. Nỗi đau khi chịu tang nữ nhi, sự thống khổ của kẻ đầu bạc kẻ người đầu xanh, ai có thể thấu?

“Ai gia không cần một đứa cháu dâu vô dụng, Phượng gia cũng không cần một chủ mẫu bất tài. Nếu Chiêu Dương công chúa vô lực đảm nhiệm, vậy hãy rút lui!”

Lời nói của Đông Phương Lam truyền khắp toàn bộ Thái cực điện, tất cả mọi người im lặng nhìn Mộ Dung Thất Thất, nghĩ đợi xem phản ứng của vị công chúa này. Thái hậu ngang ngược gây khó dễ, không biết vị công chúa này sẽ ra tay đáp ứng hay là khóc lóc quay về Tây Kỳ.

Khi mọi người còn đang chờ đợi đáp án, thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng của Phượng Thương rơi vào tai bọn họ: “Ngoại tổ mẫu, nếu ta không thể cưới được Chiêu Dương công chúa, ta tình nguyện tiếp tục cô đơn đến già, cô đơn đến chết.”

“Ngươi, ngươi….” Lời nói của Phượng Thương khiến toàn bộ khí huyết trên người Đông Phương Lam đều nghẹn ở cổ họng, tức đến không nói nên lời, Hoàn Nhan Bảo Châu đứng cạnh vội vàng vươn tay vuốt ngực nàng: “Thương ca ca, người xem, sao lại khiến hoàng tổ mẫu tức đến cái dạng….”

Hoàn Nhan Bảo Châu còn chưa dứt lời, đã phải nhận lấy ánh mắt sắc lạnh như băng của Phượng Thương, ánh nhìn kia khiến nàng sợ đến run người, vội vàng ngậm miệng. Nàng sao có thể quên, lấy tính cách của Phượng Thương, đâu để kẻ nào dễ chạm vào?

“Thương nhi, ngươi, ngươi thật sự rất không hiểu chuyện!” Đông Phương Lam không nghĩ tới Phượng Thương sẽ cố chấp như vậy. Thiên hạ này, dạng nữ tử nào không có, hắn lại cứ muốn lấy nữ nhi của kẻ thù, đây không phải là muốn chọc nàng tức đến chết sao!

“Ngoại tổ mẫu, lòng ta đã định. Trừ bỏ Chiêu Dương công chúa, ta sẽ không cưới ai khác, hơn nữa, cả đời ta, chỉ có một nữ nhân duy nhất chính là nàng.”

Lời nói của Phượng Thương, không chỉ là lời tuyên thệ, mà còn là lời hứa đối với Mộ Dung Thất Thất.

Một đời một đôi uyên ương sao? Mộ Dung Thất Thất ngẩng đầu, nhìn vẻ mặt kiên định của Phượng Thương, ý hắn nói là vậy sao? Vì sao? Vì sao hắn có thể nói như vậy? Nam nhân ở thế giới này không phải đều ba vợ bốn nàng hầu sao? Năm đó, Phượng Tà cũng chỉ có mỗi mình Minh Nguyệt công chúa, hơn nữa ở ngày đại hôn cũng đồng ý, cả đời chỉ có một nữ nhân duy nhất là nàng ấy, chẳng lẽ, Phượng Thương cũng được duy truyền tính cách chuyên chế của Phượng Tà? (TC: Ta đi chết đây, người như huynh ấy sao lại vớ phải thứ đầu gỗ này chữ…TT-TT) “Tốt! Tốt!” Đông Phương Lam tức giận đến không thở được, Phượng Thương thế nhưng dám dùng chiêu này để áp chế nàng, phản hết rồi! “Ngươi muốn kết hôn với nàng sao, làm đi, giao hổ phù của ngươi ra, tước luôn vương vị của ngươi đi!”

Lời nói của Đông Phương Lam khiến mọi người đều chấn động. Phượng Thương đã quản lí hổ phù nhiều năm, hiện tại thái hậu nói vậy, chẳng phải là buộc hắn giao binh quyền ra sao? Còn muốn tước lấy vương vị của hắn, vậy chẳng phải là biến Phượng Thương thành dân thường sao?

Thái hậu giằng co cùng Nam Lân vương, khiến cả bầu không khí đều trở nên phi thường ngưng trọng. Văn võ bá quan đều không chớp mắt nhìn chằm chằm Phượng Thương cùng Mộ Dung Thất Thất, không biết sự lựa chọn của vị Nam Lân vương này sẽ là gì a!

Không có quân quyền, không có vương vị, hắn chỉ có hai bàn tay trắng, là một thứ dân ti tiện. Phượng Thương sẽ thật sự vì công chúa phế vật của Tây Kỳ quốc, bỏ qua vinh hoan phú quý, cùng tất cả quyền lợi của hắn sao?

“Cái này, ta đã sớm chuẩn bị!” Lời kia của Đông Phương Lam chỉ khiến Phượng Thương nhẹ giọng cười, vươn tay vào ngực móc ra hai mảnh hổ phù: “Không có người yêu, cho dù quyền cao chức trọng, cẩm y ngọc thực, cũng còn ý nghĩa gì a…..”

Thấy Phượng Thương thật sự giao hổ phù ra, thái tử Hoàn Nhan Hồng vốn đang đứng xem náo nhiệt ở một bên liền hết sức kinh ngạc, cũng hết sức cao hứng. Nếu Phượng Thương thật sự vì mỹ nhân mà giao ra binh quyền, hắn nhất định phải cướp lấy nó! Trước kia Phượng Thương bất quá ỷ vào việc nắm hổ phù trong tay mới dám không để hắn vào trong mắt, nếu hắn đây cầm được hổ phù, chuyện đầu tiên hắn làm sẽ là giết chết Phượng Thương!

Hoàn Nhan Hồng cố gắng áp chế thanh âm hoan hỉ trong lòng, ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào hổ phù ở chỗ Phượng Thương: “Vì mỹ nhân, buông tha quyền lợi, khiến hoàng tổ mẫu thương tâm, có cần làm quá như vậy không! Chỗ bổn cung vừa mới tuyển tới mấy mỹ nhân, lát nữa ta sẽ cho người mang qua cho ngươi, đừng có náo loạn với hoàng tổ mẫu nữa!”

“Ha ha” Lời thuyết phục kia của Hoàn Nhan Hồng, Phượng Thương nghe được, cũng hiểu rõ, hắn quơ quơ hổ phù trong tay, khóe miệng gợi lên một nụ cười tà mị: “Không phải thái tử đã sớm muốn có hổ phù này sao? Mau tới lấy a.”

Nghe Phượng Thương nói vậy, Hoàn Nhan Hồng thật sự vươn tay muốn lấy, lại bị một tiếng quát lớn của Hoàng Nhan Liệt dọa cho rút lui.

“Hổ phù này là của Thương nhi, ai cũng không thể lấy!” Hoàn Nhan Liệt hung hăng trừng mắt liếc Hoàn Nhan Hồng một cái, tên này cũng chẳng chịu thua kém, đứng ở phía sau, châm ngòi ly gián, thừa nước đục thả câu! “Cho dù có hổ phù, ngươi cũng chẳng có năng lực để điều động bọn họ!”

Lời nói của Hoàn Nhan Liệt đủ để khiến tất cả những ý niệm trong đầu Hoàn Nhan Hồng đều tan biến, hắn biết, phụ hoàng nói rất đúng.

Quân đội của Bắc Chu quốc, là do một tay Phượng Tà tự mình lập nên, sau đó Phượng Thương ở đó lại tiếp tục bước lên một bậc thang, kế thừa tất cả, mọi người đều chỉ nghe lệnh của Phượng Thương, hổ phù này, bất quá cũng chỉ là vật trang trí. Cho dù ngươi có cầm hổ phù, nhưng Đại tướng quân người ta không thấy lệnh do tự tay Phượng Thương viết, cũng sẽ không nghe lời ngươi, điểm này khiến Hoàn Nhan Hồng hận Phượng Thương đến nghiến răng nghiến lợi.

Hoàng thái hậu không hề che đậy chán ghét dù chỉ một chút đối với mình, khiến Mộ Dung Thất Thất hiểu thêm một chút về tính cách của vị thái hậu này.

Trước khi Bắc Chu được thành lập, Hoàn Nhan Trì từng là Đại tướng quân của Tiền Tần, Đông Phương Lam là phu nhân của tướng quân, thân mình tất nhiên cũng bôn ba lưu lạc, hành xử rộng rãi, thái độ làm người ngay thẳng, vui giận đều hiện trên mặt, so với kẻ trước mặt luôn nở nụ cười sau lưng lại đâm lén người ta thì lại càng thêm cường hãn.

Hiện tại Đông Phương Lam trước mặt văn võ bá quan buông lời làm khó Mộ Dung Thất Thất, quang minh lỗi lạc như vậy, thật khiến cho người ta bội phục. Ngay cả chính Mộ Dung Thất Thất, cũng cảm thấy Đông Phương Lam là một cụ bà đáng yêu, trực tiếp thẳng thừng như vậy, rất hợp với sở thích của nàng. Nàng thích người thẳng thắng, mặc kệ người này có thích mình hay không.

Thấy Phượng Thương lại ra mặt giúp mình, Mộ Dung Thất Thất thầm cảm kích trong lòng, cũng phi thường cảm động.

Một bên là ngoại tổ mẫu một tay nuôi lớn hắn, một bên chỉ là nữ tử hắn nhận thức không được mấy ngày, càng không cần bàn đến mối quan hệ “sâu xa” giữa Mộ Dung Thái cùng Phượng gia. Chuyện này, vô luận xét về nhân tình hay thể diện, Phượng Thương đều không nên nhúng tay vào, làm như vậy, mặc kệ kết quả như thế nào, đều khiến huyết mạch thân tình của bọn họ bị rạn nứt.

Dù sao cũng là máu mủ tình thâm, Đông Phương Lam lại là lão nhân đã lớn tuổi, nếu Phượng Thương thực sự vì mình mà nháo đến loạn thất bát tao với thái hậu, hắn sẽ bị mọi người mắng hắn bất hiểu, cũng càng nhiều người mắng chửi Mộ Dung Thất Thất nàng đây. Nếu đã vậy, không bằng diễn một vở kịch trước mặt mọi người, thoải mái chấp nhận đánh cuộc, đến lúc đó khi mà Đông Phương Lam thua, xét theo tính cách ngay thẳng của hắn, cùng thêm đám nhân chứng này, vậy nàng ấy sẽ không gây khó dễ với mình nữa. Với lại, nàng đây cũng không muốn nhìn thấy Phượng Thương khó xử, không muốn nhìn thấy cặp mày kiêu ngạo của hắn lại vì chuyện này mà nhăn nhăn.

Khi mọi người còn đang thầm đoán kết quả của chuyện này, Mộ Dung Thất Thất hướng về phia Đông Phương Lam cười cười:”Đa tạ thái hậu đã cấp cho bổn cung cơ hội này. Bắc Chu nhất định sẽ là quán quân lần tranh tài này, còn bổn cung, cũng nhất định sẽ trở thành một vị chủ mẫu vĩ đại.”

Lúc này, sự ẩn nhẫn trên người Mộ Dung Thất Thất hoàn toàn biến mất, thay và đó là sự tự tin cực hạn, khiến người xem sửng dốt. Nguyên bản bầu không khí đang căng thẳng, nhờ nụ cười này của nàng, khoáng đạt hẳn lên.

Thấy Mộ Dung Thất Thất lúc nãy còn khiêm tốn xưng “tôi”, bây giờ lại tự tin gọi “bổn cung”, Đông Phương Lam biết vị Chiêu Dương này đã thật sự đồng ý với điều kiện này.

Hừ! Lá gan thực rất lớn, chẳng những dám đáp ứng, mà còn dám nhìn thẳng vào mắt của nàng! Phượng Thương thế nhưng vì nàng- nữ nhi của Mộ Dung Thái màdám trước mặt văn võ bá quan làm trò náo loạn với ngoại tổ mẫu của mình, thủ đoạn của nữ nhân này đúng giỏi! Hiện tại nàng lại càn rỡ như vậy, chẳng lẽ nàng trong giờ phút này, mới chân chính là nàng? Vô luận là điều cuồng vọng mà nói có thể thực hiện được hay không, nhưng nàng đã dám đáp ứng, sự gan dạ sáng suốt cùng dũng khí kia, coi như không tồi.

Đông Phương Lam nguyên bản không muốn làm khó Phượng Thương, hiện tại Mộ Dung Thất Thất đã ứng hạ, nhưng thật ra đã tạo cho nàng một cái bậc thang.

“Vậy ai gia sẽ chờ tin tốt từ Chiêu Dương công chúa.” Đôi con ngươi sáng láng kia của Mộ Dung Thất Thất, khiến Đông Phương Lam nhìn thấy mà thất thần một trận. Cặp mắt kia rốt cuộc giống ai? Vì sao nhìn quen mắt như vậy? Đông Phương Lam hồi tưởng thật lâu, cũng không nhớ ra được người nào có đôi mắt đẹp như vậy.

Qua một hồi lâu, Đông Phương Lam mới phục hồi tinh thần lại, có lẽ bởi vì Mộ Dung Thất Thất cuối cùng cũng chịu lộ vẻ quyết đoán ra ngoài, có lẽ do đôi mắt của Mộ Dung Thất Thất giống như ánh mắt mà nàng từng quen biết, Đông Phương Lam không còn muốn làm khó Mộ Dung Thất Thất nữa: “Ai gia mệt mỏi, về trước đây, các ngươi tiếp tục đi…..”

Sau khi Đông Phương Lam rời đi, toàn bộ hiện trường khôi phục vẻ rộn rã huyên náo, ca múa trình diễn, buổi tiệc bắt đầu, hết thảy đều giống như chưa có chuyện gì xảy ra.

Mộ Dung Thất Thất ngồi đoan trang, vừa thưởng thức ca múa, vừa thưởng thức cao lương mỹ vị, không có chút sầu lo, bình tĩnh như vậy, khiến Phượng Thương đặc biệt thưởng thức. Chính là, Tứ quốc tranh tài không phải chuyện nhỏ, hôm nay nàng đã đáp ứng chuyện kia, nếu Bắc Chu không thắng được, vậy chẳng phải là hắn sẽ mất đi nàng? Rốt cuộc nên làm gì đây?

“Vương gia, ca múa nhàm chán quá sao? Hay là thức ăn này không hợp với khẩu vị của ngươi?” Bàn tay nhỏ bé của Mộ Dung Thất Thất huơ huơ trước mặt Phượng Thương: “Ngươi đã ngẩn người được một lúc rồi.”

Mộ Dung Thất Thất quan tâm, khiến cho trên mặt Phượng Thương hiện lên ý cười, hắn lập tức nắm lấy tay của Mộ Dung Thất Thất: “Khanh khanh, nàng có biết tứ quốc tranh bá là cái gì không?”

“Không biết.” Mộ Dung Thất Thất lắc đầu, mà câu trả lời của nàng, khiến cho Phượng Thương suýt chút nữa liền cắn lưỡi, một đôi mắt phượng cũng không nhịn được trợn to, nhìn Mộ Dung Thất Thất không chuyển mắt. Thấy thần thái của nàng không giống như giả vờ, Phượng Thương rốt cuộc đã hiểu, Mộ Dung Thất Thất thật sự không biết cái gì cả. Một nữ tử khuê các, ngay cả đấu khí cũng không có, làm sao có thể biết mấy chuyện kia chứ!

“Khanh khanh, nàng không biết mà còn đáp ứng điều kiện của ngoại tổ mẫu, nếu Bắc Chu thua, chẳng phải chúng ta sẽ phải tách rời….”

Nữ nhân ngu ngốc này, nàng đúng là nghé con không sợ cọp, có biết cái gì đâu!

Nếu vừa rồi hắn tiếp tục kiên trì cố gắng, thái hậu cũng sẽ không cương quyết nháo với hắn ngay trước mặt mọi người, chắc chắn sẽ đồng ý cho hắn, nhưng hắn lại bị Mộ Dung Thất Thất ngăn cản, còn nghe lời của nàng, không có tranh chấp tiếp với thái hậu. Phượng Thương biết Mộ Dung Thất Thất làm vậy là vì mình, miễn cho mình phải gánh cái danh bất hiếu, nàng nghĩ cho mình, khiến cho Phượng Thương hiểu rõ được sự thân thiết của Mộ Dung Thất Thất.

Rõ ràng nàng mới là người chịu nhiều ủy khuất nhất, lại đem chính mình ra làm bia đỡ. Tiểu nữ nhân này! Thật đúng có tinh thần không khuất phục, ngay cả hắn cũng không thể không bội phục nàng!

“Không phải còn có vương gia sao! Có vương gia, ta sẽ không sợ!”

Mộ Dung Thất Thất trả lời nửa thật nửa giả, câu nói này lại khiến Phượng Thương cực kỳ uất ức. Nàng như vậy, nguyên lai là do có hắn! Lập tức một cỗ tự hào của nam nhân hiện ra trong lòng Phượng Thương. Nàng tín nhiệm hắn như vậy, đem hắn làm đại thụ trong lòng mình, hắn sa có thể khiến nàng chịu ủy khuất được!

Vươn tay, Phượng Thương ôm lấy Mộ Dung Thất Thất vào lòng mình, dùng cằm cọ xát mái tóc đen của nàng, trong lòng ngọt nào. Nguyên lai cảm giác có người dựa vào mình là tốt như vậy! Nếu quả thật tốt như vậy, hắn tình nguyện vì nàng che nắng che mưa, để cả đời này, nàng đều dựa vào hắn. “Khanh khanh nói như vậy khiến lòng ta thật vui vẻ. Khanh khanh yên tâm, ta nhất định cho người đoạt đầu danh trở về cho nàng!”

Lời nói của Phượng Thương ngập tràn ý cưng chìu sủng nịch, vang lên bên tai Mộ Dung Thất Thất.

Nam nhân này chắc chắn như vậy, giống như lời tuyên thệ khiến cho người nghe ai cũng ấm áp trong lòng. Mới vừa rồi bị Đông Phương Lam gây khó dễ trước mặt mọi người, nàng trả lời như vậy cũng chỉ vì nghĩ muốn áp chế mọi chuyện, thật sự không phải bởi vì yêu thích vị trí Nam Lân Vương phi. Hiện tại người nam nhân này lại dành cho mình lời hứa son sắt như vậy khiến cho nơi nào đó cứng rắn trong lòng Mộ Dung Thất Thất chậm rãi mềm dần.

Thấy đôi mắt đẹp chứa ý xuân của Phượng Thương, Mộ Dung Thất Thất có chút si mê. Nàng phải đáp trả hắn như thế nào đây? Nàng chưa bao giờ bối rối, cũng chưa từng nếm qua tình yêu, hiện tại đối mặt với vet nhu tình như nước, nhiệt tình cuồng loạn của hắn, nàng thế nhưng có chút luống cuống tay chân, không biết nên làm thế nào mới tốt….

“Khanh khanh đang suy nghĩ gì?” Vẻ sững sờ của Mộ Dung Thất Thất lọt vào trong mắt Phượng Thương, hắn nhịn không được nhéo nhéo cái mũi nhỏ của nàng, bày ra một khuôn mặt ai oán: “Chẳng lẽ người ta không có một chút hấp dẫn nào với khanh khanh sao? Ta ở trước mặt, thế nhưng khanh khanh còn có thể thất thần, thật sự rất đả kích ta a! Chẳng lẽ trong lòng khanh khanh có người khác! Cho nên mặt dù ta ở đây, cũng không thể khơi gợi hứng thú của nầng?” <>

## 57. Chương 64

Chương 64: Mỹ nhân có tâm địa rắn rết.

“Khanh khanh, lần đầu tiên chúng ta gặp nhau là ở Mộ Dung phủ a! Đêm hôm đó, dưới ánh trăng, nàng đàn hát khúc “Tiếu hồng trần”, ngay lúc ấy, bộ dáng hào hùng, tự tin của nàng liền khắc trong tim ta. Tựa như một vầng mặt trời ấm áp, chiếu sáng cuộc sống của ta.”

Khi hồi tưởng lại quá khứ, thanh âm của Phượng Thương phá lệ ôn nhu, giống như là nhớ lại chuyện tình tốt đẹp nhất.

“Sau lại âm kém dương sai, nàng thế nhưng được sắc phong là Chiêu Dương công chúa, trở thành thê tử tương lai của ta, khi vừa nhận được tin này, ta liền kích động không thôi. Không dối gì nàng, kỳ thật lúc bắt đầu ta còn định giở chút thủ đoạn để nàng gả cho ta. Nhưng không nghĩ tới, hết thảy đều như trời định, nàng trở thành công chúa hòa thân. Khanh khanh, nàng nói thử xem, điều này có phải là duyên phận hay không?”

Đối mặt với Phượng Thương như thế này, Mộ Dung Thất Thất không biết nên nói gì cho phải.

Lời nói của Phượng Thương, đã cởi bỏ toàn bộ nghi hoặc bấy lâu nay trong lòng nàng. Khó trách hắn lại phái Phượng Ngọc cùng Nạp Lan Tín đến Mộ Dung phủ dạy nàng những thứ kia, khó trách hắn hận không thể đem cả vương phủ mang về chỗ nàng, khó trách trong yến hội hắn bảo vệ nàng như vậy, chẳng lẽ…..

Chính là, Phượng Thương thâm tình thổ lộ khiến cho Mộ Dung Thất Thất không biết nên đối mặt như thế nào. Tình cảm nồng nàn vĩ đại như vậy khiến cho trong lòng Mộ Dung Thất Thất dâng lên một cỗ khiếp đảm. Nàng có chút sợ, sợ bởi Phượng Thương kỳ vọng rất cao ở nàng, nên nàng sợ sẽ làm hắn thất vọng.

Nhìn thấy hình ảnh của mình phản chiếu trong đôi mắt đen của Phượng Thương, Mộ Dung Thất Thất nghĩ muốn lùi bước, lại bị Phượng Thương ôm vào trong lòng.

“Khanh khanh sợ ta, hay là khanh khanh chán ghét ta? Có phải hay không bởi vì khanh khanh đã nghe những lời đồn, cho nên khiếp đảm?” Thanh âm bi thương của Phượng Thương vang lên lần nữa.

“Không, không phải như thế!” Thanh âm của Phượng Thương giống như chuông gió dưới mái hiên, khi gió thổi, lại tấu lên khúc nhạc bi thương. Mộ Dung Thất Thất rốt cuộc không nhịn được, vươn tay ôm lấy Phượng Thương. Vì sao, nụ cười của nam tử này lại ấm áp như mặt trời, nhưng người hắn lúc nào cũng lạnh như băng? Trong lòng Mộ Dung Thất Thất sinh ra một cỗ thương tiếc.

“Vương gia, ta là một kẻ không hiểu chuyện yêu đương, chưa từng trải qua những chuyện như vậy. Ta không biết nên làm thế nào mới tốt….”

Này, là lần đầu tiên Mộ Dung Thất Thất thổ lộ tâm tình của mình. Nàng cũng không biết vì sao mà mình lại có thể thổ lộ lòng mình nữa, có lẽ bởi vì nàng có thể cảm nhận được sự tín nhiệm của Phượng Thương, cũng có lẽ bởi nàng muốn thử nếm một chút tư vị của tình yêu….

Lời nói thẳng thắng của Mộ Dung Thất Thất khiến cho tim của Phượng Thương đập thật mạnh.

Nàng nói như vậy, có phải là nàng đã bắt đầu có chút tín nhiệm với mình, có phải là nàng đang bắt đầu mở rộng lòng nàng với hắn hay không? Nguyên lai đó chính là ma chướng trong lòng nàng, là nàng lo rằng mình làm không tốt a, tiểu vương phi này, thật quá thiên chân khả ái\*! (\*ngây ngô đáng yêu)

“Ta có thể dạy nàng a!” Trong giọng nói của Phượng Thương có ẩn chứa ý cười: “Không bằng chúng ta mạn mạn mạc tác\*, cùng nhau học tập?” (\*dạ, nghĩa thuần việt là CHẬM RÃI SỜ SỜ =.=)

“Mạn mạn mạc tác, cùng nhau học tập?” Nghe xong lời này, phản ứng đầu tiên của Mộ Dung Thất Thất chính là “lớn mật ngẫm nghĩ, cẩn thận chứng thực”.

Biện pháp này tựa hồ cũng không tồi a, nghĩa phụ không có dạy nàng, nói không chừng Phượng Thương có thể dạy nàng. Nhưng mà, vì sao nàng lại thấy trong mắt Phượng Thương hiện lên tia đắc ý khi mưu kế được thực hiện a? Vì sao nàng lại cảm thấy mình như cừu non lọt vào hang hổ a?

“Khanh khanh, đây là lần đầu tiên nàng chủ động yêu thương nhung nhớ ta a!”

Thấy ánh mắt Mộ Dung Thất Thất lại lần nữa mê huyễn, ý cười trong mắt Phượng Thương càng đậm: “Ta vốn nghĩ rằng nữ nhân Tây Kỳ quốc rất kín đáo rụt rè, hiện tại mới biết được, khanh khanh nóng bỏng nhiệt tình như vậy, thực rất rất mê người!”

“A…” Mộ Dung Thất Thất lúc này mới nhớ rằng mình còn đang ôm Phượng Thương, vội vàng đẩy hắn ra, đáng tiếc đã muộn, Phượng Thương đã sớm ôm chặt nàng trong ngực, đôi tay rắn chắc trực tiếp vây nàng trong đó, không để cho Mộ Dung Thất Thất rời đi.

” Phượng Thương, buông, tất cả mọi người đều nhìn a!”

Nghe được tiếng cười chung quanh, Mộ Dung Thất Thất đột nhiên phát hiện rằng họ đã trở thành tiêu điểm khiến vạn chúng chú mục\*, lập tức đỏ mặt, ngay cả thùy tai cũng biến thành màu hồng. (\*mọi người chú ý)

“Không buông, cả đời cũng không buông!”

Khuôn mặt hồng hồng của Mộ Dung Thất Thất khiến tâm tình của Phượng Thương phi thường tốt, liền cười ra tiếng, bộ dáng chói lọi kia, khiến cho các nữ nhân nhìn thấy đều ngây người, Hoàn Nhan Bảo Châu cùng Mục Vũ Điệp cũng si ngốc theo.

Từ hướng lồng ngực của Phượng Thương nhìn ra, Mộ Dung Thất Thất thấy rõ vẻ mặt si mê của đám nữ nhân kia, không hiểu sao có chút không vui, trong lòng buồn bực. Vừa rồi nàng vừa mới mở rộng tâm ý, sau khi giao trái tim cho Phượng Thương, phong ấn trong lòng họ liền bị giải khai, Mộ Dung Thất Thất cũng không câu nệ thêm nữa.

Nghĩa phụ nói cứ nghe theo con tim mách bảo, đại khái chắc là tâm nghĩ gì đều nói ra hết, để đối phương hiểu được! Cho nên ngay lúc này, khi Mộ Dung Thất Thất cảm thấy khó chịu, lập tức vươn tay, nắm lấy khuôn mặt của Phượng Thương, để hắn đối mặt với mình.

“Vương gia, người rất “trêu hoa ghẹo nguyệt”! Điểm ấy, ta đây rất không thích!”

Mộ Dung Thất Thất trưng ra khuôn mặt nhỏ nhắn, thở phì phì, phối hợp với màu đỏ ửng trên khuôn mặt cùng đốm lửa nho nhỏ trong đôi con ngươi, khiến Phượng Thương không nhịn được mà nhìn đến ngơ ngẩn. Nguyên lai, nàng tức giận lại dễ thương đến vậy!

“Khanh khanh……”

Không đợi Mộ Dung Thất Thất hiểu được, trên trán bỗng ấm áp, vừa nhìn thấy, là Phượng Thương làm trò trước mặt mọi người, ôn nhu hôn lên cái trán của nàng.

Thình thịch, thình thịch,…. Mộ Dung Thất Thất có thể nghe được tiếng tim đập mãnh liệt như tiếng vó ngựa vang lên khi trốn chạy, nàng không nhúc nhích, cũng không dám động, chỉ ngây ngốc mở to mắt. Mà biểu hiện của Mộ Dung Thất Thất, khiến cho Phượng Thương càng thêm yêu mến. Tuy rằng chỉ được hôn cái trán của nàng, nhưng làn da bóng loáng thơm ngát hương táo kia của nàng khiến cho hắn muốn ngừng mà không được.

Không được, không thể! Tiểu vương phi của hắn chỉ vừa mới mở rộng tâm ra với hắn, không thể bức bách nàng, miễn cho nàng lại tìm cách trốn mình. Nghĩ vậy, Phượng Thương rời môi khỏi cái trán của Mộ Dung Thất Thất. Nhấm nhấm lại vị ngọt của nàng, lại không nghĩ tới chỉ đơn thuần là một nụ hôn, có thể khiến hắn tình mê ý loạn.

“Khanh khanh, trong lòng ta chỉ có nàng, trong mắt ta cũng chỉ tồn tại mình nàng. Nàng phải tin tưởng ta!” Phượng Thương nắm lấy tay Mộ Dung Thất Thất đặt lên trên ngực mình: “Mặc cho nhược thủy tam thiên, ta chỉ lấy một gáo nước.\*” (\*câu này ta thấy dịch kiểu gì cũng không mượt lắm, có nàng nào góp ý hk)

Khi một câu “mặc cho nhược thủy tam thiên, ta chỉ lấy một gáo nước” của Phượng Thương vang lên, ca múa trên Thái Cực điện vừa lúc chấm dứt, một mảnh im lặng, khiến cho thanh âm của Phượng Thương càng thêm vang vọng.

“Hay! Hay cho câu mặc cho nhược thủy tam thiên, ta chỉ lấy một gáo nước.”

Hoàn Nhan Liệt mở miệng khen ngợi, vừa rồi khi Phượng Thương cùng Mộ Dung Thất Thất còn đang “thì thầm”, thân mật trò chuyện, hắn ta thấy rất rõ ràng. Hiện tại Phượng Thương còn nói lời nguyện thề như vậy, có thể thấy tình cảm giữa hai người thực vô cùng tốt.

Cháu ngoại trai biết yêu, người làm cậu như hắn tất nhiên phải cao hứng. Nhưng mà nếu muốn cởi bỏ nút thắt trong lòng thái hậu, không phải là chuyện dễ dàng, phải mất rất nhiều thời gian, nhưng càng để lâu lại càng phiền toái. Phượng Thương cùng Mộ Dung Thất Thất tốt đẹp, chuyện này vô luận là Lý Băng hay Lâm Khả Tâm đều đồng ý hai tay. Người nào chẳng biết Nam Lân Vương nắm quân quyền, thậm chí còn được Hoàn Nhan Liệt mù quáng tin tưởng, nếu không bởi vì thân mình của hắn không được khỏe, Hoàn Nhan Liệt mới đánh mất ý niệm truyền ngôi cho hắn, nếu không chỉ sợ giang sơn xã tắc này đã sớm thay tên đổi họ thành Phượng Thương rồi a.

Hiện tại, Phượng Thương vừa ý Mộ Dung Thất Thất, điều này khiến Lý Băng cùng Lâm Khả Tâm đều thở phào nhẹ nhõm.

Trước kia những vị Vương phi của Phượng Thương phi phu tức quý\*, nếu cưới vào, sẽ trở thành lực lượng hỗ trợ vững chắc cho hắn, đến lúc đó cho dù con của các nàng đăng ngôi hoàng đế, Phượng Thương vẫn là một tai họa ngầm a. May mà mệnh của đám nữ nhân kia đều không dài, không biết là do vận mệnh của các nàng xui xẻo, hay do mệnh của Phượng Thương quá cường hãn, tóm lại, đều chết hết. (\*không có tiền thì có quyền)

Hiện tại Phượng Thương muốn kết hôn với “phế vật” trong lời đồn của mọi người- Mộ Dung Thất Thất, điều này ắt khiến hoàng hậu cùng Đức phi vui từ tâm vui ra mặt.

Tuy rằng Mộ Dung Thất Thất là công chúa, nhưng sau lưng nàng là Tây Kỳ quốc, là Mộ Dung Thái! Tuy rằng hiện tại Tây Kỳ cùng Bắc Chu ngoài mặt vẫn êm ấm, nhưng dựa theo dã tâm của Hoàn Nhan Liệt, sớm muộn gì cũng phát động chiến tranh với Tây Kỳ.

Nếu thật sự khai chiến, vậy Mộ Dung Thất Thất lọt vào vòng vây, Phượng Thương biến thành con rể của Thừa tướng Tây Kỳ quốc, chuyện này thật đúng không thể chê, nói không chừng còn vì vậy mà thu lấy binh quyền của Phượng Thương. Càng không cần nói đến việc thái hậu cực kỳ ghét Mộ Dung Thất Thất, nếu vậy ngày sau của nàng ta ắt hẳn không được dễ chịu gì lắm.

Cho nên, tuy rằng Lý Băng cùng Lâm Khả Tâm luôn đối đầu trong từng chuyện nhỏ nhặt, nhưng lại tuyệt đối nhất trí việc ủng hộ Mộ Dung Thất Thất gả cho Phượng Thương.

“Hoàng thượng, thần thiếp cảm thấy Chiêu Dương công chúa thật khả ái dễ mến, người người đều thích, không bằng để thần thiếp dẫn nàng dạo quanh hoàng cung đi! Phong cảnh của Bắc Chu khác với Tây Kỳ, nói vậy ắt hẳn công chúa chỉ vừa đến được mấy ngày, chắc chưa từng thấy qua! Người thấy có được không?”

Lâm Khả Tâm hiền thục, thông minh như vậy khiến Hoàn Nhan Liệt rất là cao hứng: “Được! Đức phi, ngươi dẫn Thất Thất đi dạo chơi, để nàng quen thuộc hoàn cảnh, về sau còn đến cung dạo chơi thêm nhiều lần!”

“Dạ! Thiếp thân tuân chỉ!”

“Phụ hoàng! Nhi thần cũng muốn đi!” Hoàn Nhan Bảo Châu thấy Đức phi muốn dẫn Mộ Dung Thất Thất đi dạo quanh cung, lập tức đứng lên.

Vừa rồi thấy Phượng Thương cưng chìu sủng nịch Mộ Dung Thất Thất khiến Hoàn Nhan Bảo Châu ghen tị đến đỏ mắt, hiện tại khó lắm mới tìm được cơ hội một mình gặp riêng Mộ Dung Thất Thất, nàng sao có thể bỏ qua? Nhất định phải khiến Mộ Dung Thất Thất mất mặt! Đây là ý nghĩ duy nhất trong đầu Hoàn Nhan Bảo Châu.

Dáng vẻ nhõng nhẻo của tiểu nữ Hoàn Nhan Bảo Châu chọc cho Hoàn Nhan Liệt cười ha ha, nàng là nữ nhi duy nhất dưới gối Hoàn Nhan Liệt, hơn nữa còn mất mẹ từ nhỏ, nên Hoàn Nhan Liệt rất yêu thương vị công chúa này, thấy nữ nhi nguyện ý chủ động thân cận cùng Mộ Dung Thất Thất, Hoàn Nhan Liệt thật cao hứng.

“Được! Đều đi đều đi! Nữ tử toàn ở trong nhà, có nhiều chuyện để nói! Thái tử phi, ngươi cũng đi đi! Vũ Điệp cũng đi, những nữ tử có mặt đều đi! Người trẻ tuổi phải gặp nhau nhiều một chút!”

Lời kia của Hoàn Nhan Liệt khiến Mộ Dung Thất Thất dù không muốn đi cũng phải đành đứng lên. Ở địa bàn của kẻ khác, dù được Phượng Thương che chở, nhưng Hoàn Nhan Liệt mới là boss lớn nhất của nước này a, nàng không thể để cho Phượng Thương khó xử.

“Khanh khanh…” Phượng Thương có chút không yên lòng, tuy rằng Mộ Dung Thất Thất thực rất thông minh, nhưng bây giờ là ở Bắc Chu, không phải Tây Kỳ, nàng xoay xở được không?

“Vương gia, yên tâm!” Mộ Dung Thất Thất dịu dàng cười, tặng Phượng Thương môt ánh mắt ý bảo ta không sao: “Lần này đến phiên vương gia chờ ta!”

Lời nói của Mộ Dung Thất Thất khiến Phượng Thương nhớ lại yến hội ở Tây Kỳ, ngày ấy, một câu “ta chờ chàng” của Mộ Dung Thất Thất khiến hắn ấm áp thật lâu. Hiện tại, đổi thành hắn chờ, nhưng thật ra lại là một chủ ý không tồi.

“Làm phiền Đức phi nương nương!” Phượng Thương đứng lên, hướng Lâm Khả Tâm hành lễ. Tuy là lễ, nhưng cũng là cảnh cáo. Ta đem người giao cho ngươi, nếu nàng gặp chuyện không may, vậy đừng trách ta không khách khí!

Mà thông minh như Đức phi, sao có thể không hiểu ý của Phượng Thương! Xem ra lần này Phượng Thương thật sự để ý vị Chiêu Dương công chúa kia, điều này cũng rất hợp ý nàng: “Nam Lân vương cứ yên tâm đi! Bổn cung nhất định sẽ chiếu cố công chúa thật tốt!”

Phượng Thương tự tay mặc áo khoác màu xanh nhạt lên cho Mộ Dung Thất Thất, ngay cả mũ cũng đội cho nàng, lại còn giúp nàng sửa dây lưng, lấy ấm lô nhét vào trong lồng ngực Mộ Dung Thất Thất, rồi mới để nàng rời đi.

“Vương gia thật rất yêu thương ngươi!”Lâm Khả Tâm tự mình nắm lấy tay Mộ Dung Thất Thất, tươi cười khả ái, một hàng nữ nhân dưới sự hướng dẫn của hoàng hậu cũng rời khỏi Thái Cực điện. Ra khỏi Thái Cực điện, đầu tiên, Lâm Khả Tâm mang Mộ Dung Thất Thất đến Tĩnh Tâm điện của mình, sau đó Hoàn Nhan Bảo Châu lại đề nghị ra ngoài đi dạo, Lâm Khả Tâm bởi vì trúng gió nên có chút đau đầu, liền dặn Thái tử phi Dư Thi Thi chiếu cố Mộ Dung Thất Thất, còn mình ở lại Cảnh Đức cung.

“Nương nương, xem bộ dáng của Bảo Châu công chúa, nhất định nàng ta sẽ không để yên.” Đỗ ma ma bên người Lâm Khả Tâm bưng một ly trà nhân sâm tới cho nàng: “Vừa rồi Nam Lân Vương đã giao Chiêu Dương công chúa cho ngài, vạn nhất Bảo Châu công chúa làm ra chuyện không hay, vậy phải làm sao bây giờ?”

“Làm sao ư? Hừ! Bổn cung đây đã đem nàng giao cho Thái tử phi, ngươi nói đi, nếu thực xảy ra chuyện, một bên là người cũ, một bên là tình mới, Nam Lân vương sẽ đau ai?”

Lời nói của Lâm Khả Tâm khiến cho Đỗ ma ma che miệng cười trộm: “Đều là chuyện phong hoa tuyết nguyệt, cũng chỉ có nương nương mới hiểu rõ. Ta thấy, nam nhân, kẻ nào chẳng có mới nới cũ, đừng nói là Nam Lân vương, đến Hoàng thượng cũng….”

Nói đến đây, Đỗ ma ma đột nhiên dừng lại, lúc này mới nhận ra mình nói lỡ lời, cư nhiên dám nhắc tới vệt đen trong lòng Lâm Khả Tâm. Không đợi Lâm Khả Tâm lên tiếng, Đỗ ma ma đã “ba” một tiếng, quỳ gối trước mặt nàng, lập tức hung hăng tự tát chính mình.

“Là lão nô hồ đồ! Lão nô lỡ miệng! Lão nô ngu ngốc!”

Nguyên bản Lâm Khả Tâm có chút tức giận, nhưng thấy Đỗ ma ma như vậy, oán khí trong lòng thoáng tiêu tán, đợi đến lúc khuôn mặt già nua của Đỗ ma ma đã đỏ lên, Lâm Khả Tâm mới mở miệng: “Được rồi, Đỗ ma ma, về sau chú ý đừng có để như vậy nữa, nếu để lời đó lọt vào tai Hoàng thượng, Bổn cung cũng không giữ được ngươi!”

“Dạ! Tạ ơn nương nương! Tạ ơn nương nương!” Lâm Khả Tâm gật đầu, Đỗ ma ma mới đứng lên.

Nhưng mà, tâm tình vốn từng rất tốt, lại bị lời nói của Đỗ ma ma làm cho nhiễu loạn, hiện tại, sắc mặt Lâm Khả Tâm có chút khó coi: “Cái kẻ ở Trường Thu cung giờ ra sao?”

“Hồi bẩm nương nương, Nguyệt quý phi từ sau khi đẻ non, vẫn ốm yếu, hiện giờ gầy đi rất nhiều, biến thành một mỹ nhân đầy bệnh. Hoàng thượng vẫn qua đó mỗi ngày, nhưng mà dường như Nguyệt quý phi vẫn luôn canh cánh trong lòng, luôn ăn rất ít, nghe người ta nói, nàng ta giờ đây gầy đến mức chỉ còn da bọc xương.”

“Hừ! Cho dù hiện tại nàng ta chỉ còn bộ xương khô, Hoàng thượng cũng vẫn yêu!” Nghe xong lời kia, thanh âm của Lâm Khả Tâm không khỏi to lên, khiến Đỗ ma ma hoảng đến mức vội bước lên phía trước che miệng nàng lại.

“Nương nương yêu quí của ta a, lời này chỉ có thể lén lút nói, nếu để Hoàng thượng biết thì nguy a! Chẳng lẽ người đã quên kết cục của Chu mỹ nhân sao?”

Lời nói của Đỗ ma ma khiến Lâm Khả Tâm rùng mình một cái.

Vị Chu mỹ nhân kia, bất quá chỉ nói xấu Nguyệt Lan Chi một câu, lại lọt vào tai Hoàn Nhan Liệt, nên bị hắn cắt lưỡi. Trước kia còn là một mỹ nhân tinh khiết như nước, hiện tại chẳng những thành người câm, còn bị đánh đến chân cũng tàn phế, chỉ có thể ở lãnh cung sống cuộc sống tạm bợ qua ngày, thực quá đáng thương.

Nhưng mà, vừa nghĩ tới cái kẻ trong Trường Thu cung kia, trong lòng Lâm Khả Tâm không hiểu sao liền dâng lên một cỗ oán khí. Nguyệt Lan Chi bất quá chỉ mới tiến cung nửa năm, liền từ vị trí tài nữ thăng thành quý phi, tốc độ thăng cấp như vậy xưa nay chưa từng có.

Không chỉ như thế, Hoàn Nhan Liệt còn ban cho nàng Trường Thu cung- cung điện vốn chuyên dành riêng cho hoàng hậu, phần lớn thời gian trong tháng đều đến ở cùng nàng, cho nên nàng ta mới có thể tiến cung chưa bao lâu đã hoài thai.

Tuy rằng cuối cùng đứa nhỏ của Nguyệt Lan Chi không giữ được, nhưng sự sủng ái mà Hoàn Nhan Liệt dành cho nàng chỉ có hơn chứ không kém. Điều này khiến cho Đức phi từng nhận ân sủng một thời sao có thể chấp nhận, càng nói đến bao ánh mắt ngóng trông của nữ nhân chốn hậu cung đang ngày đêm mong ngóng Hoàng thường.

Tại đây là chốn thịt nhiều sói ít, cháo nhiều ít tăng, bao khối thịt ngon lành nghĩ muốn bị sói ăn, bao chén cháo ngóng cầu sao cho có thể bị tăng uống ngay, nhưng mà vị Nguyệt Lan Chi kia, cố tình chiếm lấy Hoàn Nhan Liệt, tạt nước lạnh lên đám phi tần, điều này khiến nàng ta vô tình trở thành cái đinh trong mắt nữ nhân chốn hậu cung.

“Đáng đời! Bổn cung thấy, nàng ta đẻ non bởi vì ngày thường tích nhiều oán giận cho nên mới không thể giữ được đứa nhỏ!”

“Hư!”Đỗ ma ma thấy Lâm Khả Tâm càng nói càng hăng, liền kinh hồn táng đảm, vội vàng nhìn xem bốn phía, thấy không có ai mới thở phào nhẹ nhõm.

“Nương nương, hiện tại nàng ta đang đắc thế, là thịt trong tim hoàng thượng, không động vào được, người đành nhẫn nhịn chút đi! Trong cung này, người hận nàng nhiều không xuể, ắt sẽ có người thu thập nàng ta, người cứ chăm sóc hai vị hoàng tử, cần chi chấp nhặt cùng nàng ta chứ!”

Đỗ ma ma nhắc đến hoàng tử, tâm tình Lâm Khả Tâm liền khá hẳn lên, nghĩ đến hai đứa con của mình, rồi nghĩ đến Nhị hoàng tử Hoàn Nhan Nghị, trên mặt Lâm Khả Tâm rốt cuộc hiện lên ý cười.

Dưới gối Hoàn Nhan Liệt có năm hài tử, riêng mình mình đã sinh hai đứa, cho nên mới được sắc phong Đức phi, đây là chuyện để Lâm Khả Tâm kiêu ngạo. Tuy rằng Hoàn Nhan Khang có chút ngỗ nghịch, nhưng Hoàn Nhan Nghị lại là một người hoàn mỹ, đây cũng là đối thủ cạnh tranh mạnh nhất của Thái tử.

Trong triều gồm ba luồng thế lực, văn quan chia làm hai luồng, quốc trượng cầm đầu nhóm người ủng hộ Thái tử, còn thường tướng cầm đầu nhóm người ủng hộ cho con nàng- Hoàn Nhan Nghị.

Võ quan lấy Phượng Thương cầm đầu, số còn lại trung thành, tận tâm ủng hộ hoàng thượng. Ai có thể được Phượng Thương hỗ trợ, người đó chính là hoàng đế tương lai. Nhưng mà Phượng Thương lại tỏ vẻ trái phải không ưng, hiện tại lại đang là lúc cạnh tranh gay gắt nhất, điều này khiến Lâm Khả Tâm có chút lo lắng. Làm sao để mượn sức Phượng Thương, lại làm cách nào mới có thể khống chế hắn, đây là vấn đề khiến Đức phi cùng Hoàng hậu đau đầu….

Trong Tĩnh Tâm điện, Lâm Khả Tâm nghĩ cách lôi kéo Phượng Thương, để hắn chịu đứng dưới trướng con mình, còn Mộ Dung Thất Thất lại bị Hoàn Nhan Bảo Châu đưa bến bên hồ Nhật Nguyệt.

“Thế nào? Nơi này của chúng ta đẹp hơn Tây Kỳ chứ!” Hoàn Nhan Bảo Châu vẫn như trước nâng cằm kiêu ngạo, tựa như một con khổng tước kiêu căng, thủy chung không thèm liếc mắt nhìn Mộ Dung Thất Thất. “Ân.” Mộ Dung Thất Thất hé ra cái mặt than, gật gật đầu, không nói đúng, cũng không bảo sai.

Tuy rằng chỉ mới vào đông, còn chưa có tuyết rơi nhưng hồ nước lại lạnh đến dị thường, trên mặt hồ tản ra từng trận hàn khí. Mộ Dung Thất Thất không biết Hoàn Nhan Bảo Châu dẫn mình đến chỗ này làm cái gì, nhưng mà chỉ cần nhìn sắc mặt của đám nữ nhân chung quanh, nhất định chẳng có gì tốt, cho nên đã sớm nâng cao cảnh giác, chuẩn bị tiếp chiêu.

Nhìn thấy Mộ Dung Thất Thất giống như khúc gỗ, Hoàn Nhan Bảo Châu nghĩ hoài không ra, vì sao Phượng Thương lại thích Mộ Dung Thất Thất? Không chỉ riêng nàng không hiểu, ngay cả Mục Vũ Điệp cùng Dư Thi Thi cũng không hiểu, vì sao gu của Phượng Thương lại “đặc biệt” đến vậy.

Bất quá, người đầu tiên mở miệng hỏi khó Mộ Dung Thất Thất, không phải Hoàn Nhan Bảo Châu mà là Thái tử phi Dư Thi Thi.

“Sơn thủy của Tây Kỳ nhất định tốt lắm, cho nên mới dưỡng công chúa thành yêu kiều\* như vậy, ngay cả Vương gia đối với công chúa cũng chẳng giống người thường. Chính là, bổn cung có một câu không biết có nên nói ra hay không….” (\*còn có nghĩa là yếu ớt, ý là ám chỉ 77 vô dụng)

Ngươi đã mở mồm, có thể không cho ngươi thả rắm sao? Mộ Dung Thất Thất thầm nghĩ trong lòng, trên mặt lại tỏ vẻ kính cẩn nghe theo, cười nói: “Thỉnh thái tử nương nương chỉ giáo.”

“Vương gia văn võ song toàn, là anh hùng tiếng tăm lẫy lừng của Bắc Chu, nhưng mà, công chúa cái gì cũng không biết, nếu chuyện này truyền ra, không biết sẽ có bao nhiêu người bất bình thay vương gia. Tuy rằng nữ tử không có tài mới là đức, nhưng mà ít nhất cũng phải biết những điều cơ bản, nếu không, khi nam nhân gặp người mới, sẽ dễ dàng quên người cũ.”

Nguyên lai là nói cái này? Mộ Dung Thất Thất thầm cười lạnh trong lòng, trên mặt lại càng tỏ vẻ cung kính: “Thái tử phi nương nương nói rất đúng, nhưng mà bổn cung càng thích chuyện nữ công cùng lo gia vụ. Bổn cung cảm thấy, nếu suy bụng ta ra bụng người, chung quy chỉ rước lấy thiệt. Vô luận sau này vương gia có đối với ta như thế nào, bổn cung nhất định sẽ toàn tâm toàn ý đối với chàng, tuyệt đối sẽ không để người trong vương phủ, tâm lại bay nơi khác, nhất tâm nhị dụng\* a….”(\*một tâm nghĩ hai chuyện)

Lời này của Mộ Dung Thất Thất giống như một cái tát hung hăng vả vào mặt Dư Thi Thi, lập tức, sắc mặt Dư Thi Thi trở nên thực thối.

Nàng nói vậy là có ý gì? Cái gì gọi là nhất tâm nhị dụng, cái gì gọi là người một nơi tâm một nẻo? Rốt cuộc nàng biết cái gì? Hay là nghe nói gì đó? Tại sao lại hiểu rõ lòng mình….

Trên mặt Dư Thi Thi xanh xanh hồng hồng một trận, đứng ngây một chỗ, nói tiếp cũng không nên, buồn không lên tiếng cũng chẳng thể, đành phải xấu hổ cười cười.

Tin đồn về Dư Thi Thi cùng Phượng Thương, đều được đám thiếu nữ ở nơi này nghe qua, tuy rằng không có chứng cứ, nhưng cứ nhìn biểu hiện của Dư Thi Thi ở yến hội là hiểu rõ, tất cả mọi người đều không ngu ngốc, vừa nghe Mộ Dung Thất Thất nói vậy, đám thiếu nữ liền che miệng “hihi” mà cười.

Đặc biệt là Hoàn Nhan Bảo Châu, nàng ta cười đến run rẩy cả người. Nàng đã sớm biết “tâm địa bướm hoa” của Dư Thi Thi, nhưng do ngại thân phận của đối phương nên khó mở miệng. Hiện tại Mộ Dung Thất Thất ngấm ngầm chửi người, khiến Dư Thi Thi “khó xử”, Hoàn Nhan Bảo Châu tự nhiên cao hứng.

Ai cũng biết Dư Thi Thi cùng Phượng Thương từng có hôn ước, nhưng trước lúc hai người đại hôn, Dư Thi Thi đột nhiên đổi ý, gả cho Thái tử Hoàn Nhan Hồng, ôm cây đại thụ mang danh Thái tử, nhanh chóng biến thành Thái tử phi.

Từ sau khi bị Dư Thi Thi từ hôn, Phượng Thương vẫn liên tục gặp vận rủi, liên tục tám năm đều “ngày trước cưới, ngày sau tang”, vị trí Nam Lân vương phi như là bị nguyền rủa, khiến cho những nữ nhân ái mộ Phượng Thương đều chỉ dám nhìn chứ chẳng dám nhận vị trí Vương phi kia.

Rất nhiều người đều cho rằng “vận mệnh bi thảm” của Phượng Thương là do Dư Thi Thi tạo nên, bởi vì nàng từ hôn, nên mới phá hỏng nhân duyên của Phượng Thương, mới khiến hôn nhân của Phượng Thương gặp nhiều bất trắc như vậy. Cho nên, mỗi khi cung đình tụ hội, tới bây giờ đều chẳng ai thèm để ý đến vị Thái tử phi này, trong giới thượng lưu, nàng chẳng thể quen thân với bất kỳ nữ nhân nào cả.

Thái tử phi của một quốc gia lại bị công chúa hòa thân của nước khác trêu tức trước mặt mọi người, còn bị nhiều người cười chê như vậy, Dư Thi Thi càng nghĩ càng tức.

Nhưng nàng là Thái tử phi, tương lai là quốc gia chi mẫu, phải giữ gìn hình ảnh khoan dung độ lượng của mình, cho nên cứ như trước vờ như không có chuyện gì, nhưng trong lòng lại hận chết Mộ Dung Thất Thất, hận nàng sao lại nói ra điểm yếu của mình trước mặt mọi người, khiến mình trở thành trò cười cho bọn họ!

Tuy rằng Thái tử phi méo mồm, bị nhiều người chế giễu, nhưng cũng có người giúp nàng. Người mở miệng không ai khác chính là Mục Vũ Điệp, cũng là gái già mãi chờ Phượng Thương. Nữ nhân này, nhìn văn văn tĩnh tĩnh, nhưng những lời nói ra, đều mang theo gai nhọn.

“Công chúa hiền lành như vậy, là phúc khí của vương gia, khó trách vương gia lại si tình với người, chẳng để người khác lọt vào mắt. Đặc biệt là một câu “Mặc cho nhược thủy tam thiên, ta chỉ lấy một gáo nước” kia thật sự khiến người người hâm mộ!” Mục Vũ Điệp giải vây cho mình, khiến Thái tử phi không nhịn được cảm kích nhìn nàng một cái. Mà lời nói của Mục Vũ Điệp, đem tầm mắt của chúng thiếu nữ vừa rồi còn cười nhạo Dư Thi Thi chuyển lên trên người Mộ Dung Thất Thất.

Hoàn Nhan Bảo Châu lúc nãy cười rực rỡ nhất, hiện tại trở mặt cũng nhân nhất, mới vừa rồi còn là xuân phong tháng ba, hiện tại là gió lạnh tháng chạp.

Chỉ một câu nói, Mục Vũ Điệp thấy vẫn chưa đủ, nàng liền đi đến trước mặt Mộ Dung Thất Thất, cẩn thận đánh giá áo choàng màu xanh nhạt trên người Mộ Dung Thất Thất một phen. Tấm áo choàng này đã thu hút sự chú ý của Mục Vũ Điệp từ lúc nãy, hiện tại nhìn gần, Mục Vũ Điệp chẳng những kinh ngạc, mà còn hâm mộ, ghen tị cùng hận.

“Áo choàng này, thực tinh xảo. Nhất định xuất từ tay danh gia!”

Áo choàng của Mộ Dung Thất Thất có màu xanh nhạt, mặt trên là những sợi tơ vàng ôm lấy bốn cánh cỏ may mắn, lạo cỏ bốn là này, là một thứ rất rất mới lạ, chưa ai gặp qua, cho nên mới khiến mọi người thấy mà kinh ngạc, cách thêu cũng khiến người ta thấy kỳ lạ, chỉ cần người mặc vừa thoáng động, liền tựa như nắng mặt trời, ánh lên lóng lánh.

“Đây là áo choàng mới của Tuyệt Sắc phường, Vương gia đã đặt mua từ lâu.” Mộ Dung Thất Thất giải thích rõ ràng, khiến cho tất cả mọi người đều hiểu rõ giá trị của áo choàng này.

Tuyệt sắc phường cùng Thông bảo trai chính là nơi mà các nữ nhân thích nhất ở thế giới này. Tuy rằng Thông bảo trai đã có chi nhánh ở Bắc Chu, nhưng Tuyệt Sắc phường vẫn chưa có. Nói vậy, quần áo này chắc đã được Phượng Thương chuẩn bị sẵn từ lúc ở Tây Kỳ.

“Loại lá cây này là loại gì vậy? Ta chưa từng nhìn thấy!” Mục Vũ Điệp chỉ vào cỏ bốn lá trên áo choàng của Mộ Dung Thất Thất.

“À, đây là cỏ bốn lá, còn được gọi là cỏ may mắn. Trong mười vạn cây cỏ ba lá, chỉ có một cây cỏ bốn lá. Theo truyền thuyết, người nào có thể tìm thấy cỏ bốn lá, sẽ có được hạnh phúc.”

Thanh âm của Mộ Dung Thất Thất như nước suối róc rách chảy, dễ nghe, động lòng người. Nhờ sự giải thích của nàng, mọi người lại có kiến thức thêm về cỏ bốn lá, càng cảm thấy cỏ bốn là là một loại cây đặc biệt.

“Cái này, công chúa nghe từ đâu a?” Mục Vũ Điệp vốn tự xưng là tài nữ, là nữ tử tài hoa nhất trong đám người ở nơi đây, cho nên sẽ không dễ dàng bị mấy lời của Mộ Dung Thất Thất lừa gạt.

“Chưởng quầy của Tuyệt Sắc phường đã nói vậy với Vương gia, sau đó vương gia đã nói với ta.”

Nhắc tới Phượng Thương, khuôn mặt vui vẻ của Mộ Dung Thất Thất đỏ bừng, trong mắt ngập tràn hương vị hạnh phúc, khiến Mục Vũ Điệp nhìn thấy mà như bị kim đâm vào tim. Nhưng dường như Mộ Dung Thất Thất đang cố ý, ánh mắt nàng ta thi thoảng lại liếc qua Mục Vũ Điệp, điều này khiến Mục Vũ Điệp không thoải mái trong lòng, nhưng cũng chẳng làm gì được đối phương.

“Vương gia thật đối tốt với công chúa!” Mục Vũ Điệp ngượng ngùng cười. Thầm hít sâu một hơi, cũng đồng thời an ủi mình, bất quá chỉ là một tiện nhân, không nên chấp nhặt cùng nàng! Không thể để nàng khiêu khích thành công!

“Ừ.” Mộ Dung Thất Thất tiếp tục gật đầu, tỏ vẻ nữ nhân ngượng ngùng, khiến cho Mục Vũ Điệp đang cố tiết chế cũng tức giận đến nghiến răng ken két.

Vẻ mặt đau khổ của Mục Vũ Điệp lọt vào mắt Mộ Dung Thất Thất, khiến tâm tình nàng vô cùng tốt.

Bất quá chỉ là một lão bà, còn muốn làm gì cơ chứ? Mặc kệ trước kia ngươi có quan hệ gì với Phượng Thương, mặc kệ xuất thân của ngươi, mặc kệ ngươi tài hoa ra sao, hiện tại có ta ở đây, ta liền đập chết hết lũ ruồi bọ các ngươi! Càng không cần phải nói đến lão bà như ngươi.

Mộ Dung Thất Thất ác độc quy cho Mục Vũ Điệp mới hai mươi tuổi là một “lão bà”, nếu Mục Vũ Điệp biết ý nghĩ trong lòng Mộ Dung Thất Thất, biết rằng mình xinh đẹp như hoa thế này, lại bị xem là lão bà, nhất định sẽ tức giận đến thổ huyết….

“Nghe chưởng quầy của Tuyệt Sắc phường nói, Quang Hoa công tử dự định cuối năm nay sẽ mở một chi nhánh ở Bắc Chu, đến lúc đó sẽ có rất nhiều áo choàng xinh đẹp như vầy.” Đến lúc này mà Mộ Dung Thất Thất cũng không quên tuyên truyền cho Tuyệt Sắc phường nhà mình.

Quả nhiên, nghe nàng nói rằng Tuyệt Sắc phường sẽ mở chi nhánh ở Bắc Chu, tâm của đám nữ nhân kia đều nhảy nhót vui vẻ. “Khi nào mở, ngươi biết không?” Hoàn Nhan Bảo Châu kích động nắm lấy tay Mộ Dung Thất Thất.

♪♫♪♫♪♫♪♫♪♫♪♫♪♫♪ “Công chúa, ngươi làm ta đau!” Mộ Dung Thất Thất nhăn mày, Hoàn Nhan Bảo Châu bĩu môi, trong lòng thầm nghĩ rằng Mộ Dung Thất Thất thực quá ẻo lả yếu đuối, càng thêm khinh thường.

Đến lúc Hoàn Nhan Bảo Châu buông ra, Mộ Dung Thất Thất cười nhàn nhạt: “Cụ thể, ta cũng không rõ lắm, chỉ nghe nói rằng khoảng cuối năm nay, cũng có thể sang đầu năm sau.”

Thời điểm càng mơ hồ, càng khiến mọi người nghĩ muốn. Hôm nay nói những điều này cho đám tiểu thư quý tộc này, để các nàng truyền ra ngoài, bảo rằng không bao lâu sau Tuyệt Sắc phường sẽ được mở ở Bắc Chu, đợi đến lúc khai trương, ắt hẳn nàng có thể kiếm vàng đầy túi.

Trong lúc nhất thời, chúng nữ đều đắm chìm trong ảo tưởng về những bộ y phục xinh đẹp của Tuyệt Sắc phường

Trước kia, khi Thông bảo trai khai trương ở Bắc Chu quốc, thực phi thường náo nhiệt, bởi có quá nhiều người, chướng quầy Phương Quỳ không thể không dùng phương thức đấu giá để bán trang sức, kết quả, toàn bộ trang sức đều bán hết, hơn nữa giá cả còn vượt xa mức dự kiến.

Trang sức này, không cần nói đến việc nó vốn được làm từ vật liệu quý giá, chỉ riêng thiết kế tinh xảo đã đủ khiến cho người ta yêu thích không buông tay, ngắm hoài không thấy chán.

Chỉ tiếc những trang sức được bán đấu giá ngày hôm đó, một bộ bị Phượng Thương mua đi, chính là “Hoa thu” mà Mộ Dung Thất Thất đã đeo lúc trước. Còn bộ “Nguyệt sơ” lại bị Hoàn Nhan Liệt chiếm lấy, đem tặng cho Quý phi Nguyệt Lan Chi.

“Hoa thu”. Vừa nghĩ tới “Hoa thu”, Hoàn Nhan Bảo Châu lại thấy buồn bực.

Bộ trang sức kia vốn bị nàng nhìn trúng trước, nhưng chưa kịp hô giá, đã trực tiếp bị thủ hạ của Phượng Thương mua đi, sau đó thế nhưng lại đưa cho Mộ Dung Thất Thất, khiến nàng ta nổi bần bật trong cung yến ở Tây Kỳ quốc, trang sức tốt như vậy cứ thế mà bị lãng phí!

Nghĩ vậy, Hoàn Nhan Bảo Châu trực tiếp hỏi Mộ Dung Thất Thất :”Sao hôm nay ngươi không đeo “Hoa thu” vậy?”

Nàng hỏi như vậy, mới khiến đám người kia biết được bộ trang sức kia đã thuộc về Mộ Dung Thất Thất, nhất thời ánh mắt của các nàng đều “hâm mộ, ghe tị, hận” đến đỏ mắt. Trang sức của Thông bảo trai vốn nổi tiếng trên thiên hạ, vô cùng quí giá, Mộ Dung Thất Thất nàng có tài đức gì mà có thể đeo “Hoa thu” do chính tay Quang Hoa công tử thiết kế?!

“Vương gia bảo, “Hoa thu” quá nặng, đeo trong thời gian dài, không tốt.” Mọi chuyện liên quan đến mình đều được Mộ Dung Thất Thất đổ hết lên trên đầu Phượng Thương, dù sao cũng chẳng ai dám đối chứng với hắn, vô luận nàng nói như thế nào, cũng chẳng cần lo.

Hôm nay Mộ Dung Thất Thất ăn mặc phi thường thanh bạch, tất cả trang sức đều được làm từ đá phù dung, khéo léo nhưng không mất đi nét thanh lịch. Nhưng mà phù dung thạch này, không ai biết, cho nên cũng không cho rằng nó là vật hiếm lạ, cũng không thể khiến bọn họ nổi lòng ham muốn.

Nếu các nàng biết trước được, sau đó không lâu, Thông bảo trai sẽ không tiếp tục bán bốn bộ trang sức “Quốc sắc thiên hương” được làm từ phù dung thạch- thứ mà các nàng từng chẳng để vào mắt, chắc chắn hiện tại bọn họ sẽ lột sạch toàn bộ trên người Mộ Dung Thất Thất xuống chiếm cho riêng mình.

Tuy rằng Mộ Dung Thất Thất dung mạo bình thường, năng lực bình thường, lại chỉ là công chúa hòa thân do Tây Kỳ quốc đưa đến, nhưng nàng cứ mở miệng là liền “vương gia….” này nọ, khiến cho ánh mắt của những nử tử ở nơi đây- vốn có hảo cảm với Phượng Thương, vốn luôn mơ về vị trí Nam Lân vương phi, nhìn nàng càng lúc càng oán hận.

Toàn bộ những ánh mắt oán giận kia đều chĩa về phía Mộ Dung Thất Thất, nàng nhìn thấy, cũng ghi nhớ những khuôn mặt nà . Nhưng mà, sao còn chưa ai động thủ a? Đã chạy đến một nơi xa đến thế này, ắt hẳn có người cũng không kiềm chế được nữa đi!

Lại đi thêm hai bước, trước mặt mọi người xuất hiện một cây cầu đó, Hoàn Nhan Bảo Châu cùng Mục Vũ Điệp liếc nhau một cái, trao đổi ý nghĩ với nhau, sau đó Hoàn Nhan Bảo Châu đi đến chỗ cây cầu trước.

“Cá chép gấm, trời này lại có cá chép gấm! Trữ Nhi, đi lấy thức ăn cho cá đến! Vịnh Nhi, lấy vợt đến! Bổn cung muốn đích thân bắt vài con cá, mở một tiệc nướng cá, tẩy trần cho Chiêu Dương công chúa!”

Hoàn Nhan Bảo Châu lo việc phân phó, Mục Vũ Điệp đứng một bên hỗ trợ. Hai nữ nhân, lúc trước khi có Phượng Thương, xem nhau là địch nhân mà đối đãi, hiện tại muốn đối phó với Mộ Dung Thất Thất, lại liên thủ thành chiến hữu.

Dư Thi Thi vờ như không biết gì hết, sai người qua bên tiểu đình bày hỏa lò cùng thảm lông, lại sai người chuẩn bị trà cùng điểm tâm. Những người khác vờ như không hiểu mọi chuyện, đều vây quanh bên người Hoàn Nhan Bảo Châu, hỗ trợ nàng. Giả vờ, Mộ Dung Thất Thất cũng vờ ngây ngốc chờ xem một vở kịch.

“Thất Thất, bổn cung có thể gọi ngươi như vậy không? Ngươi tới xem, hiện tại cư nhiên còn có cá chép gấm, thật sự rất kỳ quái! Chắc chắn là do chúng biết ngươi tới, cho nên mới đến hoan nghênh ngươi!” Hoàn Nhan Bảo Châu chỉ vào mặt hồ, gọi Mộ Dung Thất Thất qua đó.

Một tiếng “Thất Thất” kia khiến cho Mộ Dung Thất Thất có chút “thụ sủng nhược kinh”. Vừa nghe nói trong trời đông giá rét này lại có cá, Mộ Dung Thất Thất lập tức “hưng trí bừng bừng” bước qua chỗ cầu, “Ở nơi nào? Ở đâu vậy a?”

“Ở chỗ này nè! Công chúa mau đến xem!”

Biết Hoàn Nhan Bảo Châu muốn chỉnh Mộ Dung Thất Thất, những người khác mau chóng tránh xa, tạo thành một con đường, để Mộ Dung Thất Thất bước lên trên cầu.

“Chỗ nào a?” Mộ Dung Thất Thất vừa tò mò nhìn xung quanh, vừa thầm cười lạnh trong lòng. Trong hồ này làm sao có thể có cá? Đến một mảnh vây cá còn chẳng có nữa là! Các nàng dụ nàng đến, không phải muốn vứt nàng xuống hồ đấy chứ?

“Công chúa, thức ăn cho cá đến đây!” Đúng lúc này, nha hoàn bên người Hoàn Nhan Bảo Châu- Trữ Nhi mang một hộp thức ăn cho cá thật lớn đến đây, mà cái gọi là thức ăn cho cá, thế nhưng là một đám giun lúc nhúc. Bất quá, những nữ nhân này tựa như đã quen, một chút sợ hãi cũng chẳng có, ngược lại đều cười cười nhìn về phía Mộ Dung Thất Thất, giống như đang đợi kết cục của nàng.

“Giun, sâu….” Mộ Dung Thất Thất che miệng, nhìn đám giun kia, suýt chút nữa thì buồn nôn, trên mặt là vẻ sợ hãi không che giấu được, khiến đám nữ nhân nhìn thấy mà đắc ý. Ngày thường các nàng đều dùng giun câu cá, nên nhìn hoài cũng chẳng lạ, không nghĩ tới Mộ Dung Thất Thất đã lớn vậy còn sợ giun, thực sự buồn cười!

Cũng không biết là Vũ nhi cố ý hay là như thế nào. Nàng ta đến trước mặt Mộ Dung Thất Thất, đạp một cước vào khoảng không, hộp thức ăn cho cá trực tiếp ném về phía Mộ Dung Thất Thất.

“A! Đừng mà—-” Mộ Dung Thất Thất hoảng sợ, giống như nhìn thấy đám giun động đến bên người, bị dọa đến không điều khiển được đôi chân, cứ lui về phía sau. Mới lùi được vài bước, đã có người đặt chân ở sau lưng nàng, muốn gạt nàng ngã. Nếu trực tiếp té xuống cái đầu đá này, không trẹo tay, cũng bị chấn động não. Nếu chệch hướng một chút, vậy liền trực tiếp lọt xuống nước đi!

Hừ! Thật sự là kế sách tốt a! Mộ Dung Thất Thất không chút khách khí, dẫm mạnh một cước lên chân đối phương, một tiếng “răng rắc” vang lên, chợt nghe tiếng hét chói tai của Mục Vũ Điệp. Mà Mộ Dung Thất Thất lại hướng về phía ngược lại, tránh xa vị trí nguy hiểm, hướng về phía Hoàn Nhan Bảo Châu cùng Mục Vũ Điệp.

Khi đám giun bay đến trước mặt, vừa đúng lúc Mục Vũ Điệp đang há miệng, cứ thế nuốt vào năm sáu con giun “ọe”, Mục Vũ Điệp quên đi đau đớn trên chân, lập tức hướng về phía thành cầu nôn mửa, mà khi nàng xoay người, lại vừa vặn động phải Hoàn Nhan Bảo Châu.

Không đợi mọi người bắt kịp mọi chuyện, Hoàn Nhan Bảo Châu đã “bùm” một tiếng, bị Mục Vũ Điệp đẩy rớt xuống hồ.

“A! Công chúa, công chúa! Ngươi đâu! Mau cứu người a! Công chúa rơi vào trong hồ!” Trữ Nhi là người đầu tiên phản ứng, vội vàng kêu lên.

Còn Mục Vũ Điệp thấy mình làm công chúa rớt xuống hồ, sợ tới mức quên nôn mửa, cũng quên mất mình đã nuốt mấy con sâu kia xuống, càng quên việc chân mình còn đau, lập tức vươn tay, nghĩ muốn kéo Hoàn Nhan Bảo Châu lên: “Công chúa, bắt lấy tay ta! Bắt lấy tay ta!”

Mục Vũ Điệp hô to như vậy, khiến mọi người quýnh quíu. Trời này mà rơi vào trong nước, đừng nói đến chuyện Hoàn Nhan Bảo Châu không biết bơi, cho dù nàng ta bơi tốt, cũng sẽ bị đông thành một khối.

“Cứu mạng a! Ta không biết bơi! Cứu mạng a!” Hoàn Nhan Bảo Châu vùng vẫy trong hồ nước băng lãnh, lạnh đến thấu xương, khiến cả người nàng đều đau nhức.

Nhìn thấy Mục Vũ Điệp vươn tay, Hoàn Nhan Bảo Châu cố gắng bắt lấy, nghĩ muốn nắm tay nàng, nhưng mỗi khi chạm đượcc, nàng ta lại không chịu giữ, khiến nàng cứ ngã xuống nước, liên tục húp vài ngụm nước lạnh vào trong bụng.

Chết tiệt! Nhất định là nàng ta là cố ý!

Vừa nghĩ tới mình là bị Mục Vũ Điệp đẩy xuống nước, Hoàn Nhan Bảo Châu liền hận nghiến răng nghiến lợi cái kẻ liên tục hô “công chúa bắt lấy ta thần”. Diễn cho ai xem vậy? Rõ ràng là ngươi đẩy ta xuống nước, hiện tại lại ra vẻ như vậy, thật không nghĩ tới ngươi lại là kẻ ra tay ác độc nhất!

Chờ Mục Vũ Điệp vươn tay đến đó, Hoàn Nhan Bảo Châu hít một hơi thật sâu, dồn hết sức lực, cố gắng hướng lên trên, bắt được tay Mục Vũ Điệp.

“Ta bắt được công chúa! Mau tới hỗ trợ!” Mục Vũ Điệp thật cao hứng, vươn hai tay nắm lấy Hoàn Nhan Bảo Châu, nhưng không ngờ khi mọi người chạy lên lại động trúng cái chân bị thương của nàng. Lúc này, một trận đau nhức phát ra từ chân Mục Vũ Điệp, khiến nàng đau đến mặt đổi màu, nhịn không được phải buông tay.

Thấy Mục Vũ Điệp còn muốn “đùa giỡn” mình, Hoàn Nhan Bảo Châu cũng không thuận theo, gắt gao nắm chặt tay Mục Vũ Điệp, sau đó kéo nàng xuống hồ chung luôn.

“Đáng đời ngươi, dám ám toán ta!” Hoàn Nhan Bảo Châu rớt xuống nước trước Mục Vũ Điệp, hiện tại đã gần như thích ứng được với dòng nước rét buốt, chỉ có Mục Vũ Điệp mới rớt xuống bị nước làm cho tê rần, thừa dịp nàng ta còn chưa kịp thích ứng, Hoàn Nhan Bảo Châu vươn tay nắm lấy cổ Mục Vũ Điệp, dìm nàng xuống nước: “Dám hại ta, tiện nhân! Dám hại bổn cung!”

Mục Vũ Điệp còn chưa hiểu vì sao lại vậy, đã bị Hoàn Nhan Bảo Châu ấn xuống nước, uống vài ngụm. Đợi đến lúc nàng hiểu được, đối phương đang “lấy oán trả ơn”, cơn tức của Mục Vũ Điệp cũng tới, nàng cầm lấy tóc của Hoàn Nhan Bảo Châu, cùng vật lộn dưới nước với nàng ta.

Lúc này, hiện trường phía trên càng thêm hỗn loạn. Riêng người bị gạt chân trên cầu- Mộ Dung Thất Thất, khi sắp ngã xuống mặt đất, liền được người đỡ lấy. Là nam nhân? Chỉ vừa kịp ngửi thấy Long tiên hương trên người đối phương, Mộ Dung Thất Thất đã rơi vào trong lồng ngực người nọ.

## 58. Chương 65

Chương 65: Lần Đầu Tiên Hôn Trực Tiếp

Không đợi Mộ Dung Thất Thất đứng vững, người nọ đã một tay đẩy nàng ra.”Người xấu xí! Tránh ra!”

Người nói câu này, chính là Ngũ hoàng tử đương triều, nhi tử của Đức Phi – Hoàn Nhan Khang.

Thấy trên y phục đối phương có thêu phi long ba trảo, Mộ Dung Thất Thất đoán là thân phận của hắn nhất định là hoàng tử của Bắc Chu quốc. Đến khi hắn gọi mình là “Người xấu xí” , nàng cũng không có để ở trong lòng, chỉ nhẹ giọng nói tạ ơn xong, thì thối lui ra để xem cuộc vui.

Nữ nhân này không có tức giận sao? Điều này làm cho Hoàn Nhan Khang có chút kỳ quái, không nhịn được mà đem hai mắt nhìn nhiều một chút dung mạo xấu xí của Mộ Dung Thất Thất.

Hắn chẳng qua là hảo tâm thuận tay, đem nàng sắp ngã xuống mặt đất kéo dậy, nhưng sau khi nhìn thấy dung mạo nàng xong, thì thuận tiện tặng một câu”Người xấu xí” cho nàng, hắn vốn cho là nữ nhân này sẽ mang một bộ dáng khổ sở rưng rưng nước mắt, nhưng không nghĩ tới phản ứng của nàng lại rất bình tĩnh.

Hơn nữa, tựa hồ một chút không có kinh hoảng, cũng không hề khổ sở. Nữ nhân không phải là để ý nhất đến dung mạo của các nàng sao? Nhìn bộ dáng của nàng, lạ mặt vô cùng, nữ tử này là của nhà ai a? Cũng là có chút thú vị, có chút ý tứ!

“Ngũ đệ, công chúa và Mục tiểu thư rơi xuống nước rồi!” Dư Thi Thi vừa thấy Hoàn Nhan Khang, tựa như thấy”Cứu tinh” giống nhau, lập tức tiến lên cầu trợ. Cũng cắt đứt hứng thú của Hoàn Nhan Khang đối với Mộ Dung Thất Thất.

Thấy Dư Thi Thi mở miệng, Hoàn Nhan Khang liền thay một gương mặt cợt nhả , “Ơ, muốn tắm, cũng không như vậy a!”

Mặc dù ngoài miệng lời nói rất ác độc, nhưng Hoàn Nhan Khang lại không có xem náo nhiệt tiếp, lập tức giẫm phải mặt nước, phịch một cái nhảy tới trước mặt hai người kia, một tay bắt một người, là nắm lấy tóc của các nàng , đem các nàng nhấc lên, ném lên trên cây cầu đó, sau đó thì tung mình, nhảy đến trên cầu.

“Muội muội thật hăng hái a, lại cùng Mục tiểu thư đây chơi trò nghịch nước! Chẳng qua là, ngày hôm nay trời đông giá lạnh, các ngươi không cảm thấy lạnh sao”

Nghe Hoàn Nhan Khang vừa nói như thế, Hoàn Nhan Bảo Châu quả thật cảm giác được lạnh, lập tức đánh hai đánh hắt xì, Ninh nhi cùng Vịnh Nhi bên cạnh cầm lấy hai cái thảm còn lại khoác cho nàng. Mà ở bên này, cũng có cung nhân tiến lên dùng thảm đem Mục Vũ Điệp đang lạnh run bao bọc lại.

Không nghĩ tới, chuyện này cứ như vậy mà xong —— trong lòng Mộ Dung Thất Thất có chút nho nhỏ tiếc nuối. Dựa theo ý tưởng của nàng, ít nhất phải làm cho các nàng ở trong nước mà ngâm thêm một thời gian ngắn, không ngờ đúng lúc lại có một Trình Giảo Kim đi ra.

Vẻ mặt của Mộ Dung Thất Thất ở trong mắt người khác, chính là “Sợ đến ngây người”. Dư Thi Thi quét mắt nhìn Mộ Dung Thất Thất, thấy nàng như vậy, thì khẽ hừ một tiếng, rốt cuộc đúng là không còn dùng được , chỉ là như vậy, đã bị dọa sợ.

Ánh mắt khinh thường của Dư Thi Thi bị Mộ Dung Thất Thất thu hết vào mắt, khinh địch, là bắt đầu cho thất bại. Đây là nghĩa phụ từng dạy cho nàng , hiện tại Dư Thi Thi đang phạm vào sai lầm này.

Bất quá, để cho các nàng hiểu lầm cũng tốt! Nàng cũng không có nhiều thời gian cùng những nữ nhân này tranh giành tình nhân như vậy, có thời gian, còn không bằng để nàng hảo hảo nghiên cứu một chút “Thiên Hạ Đệ nhất trang” này, đến lúc đó đem trang chủ ra chơi đùa, cũng rất tốt.

Về phần mới người vừa rồi, nguyên lai là Ngũ hoàng tử Hoàn Nhan Khang, khó trách hắn lại gọi nàng”Người xấu xí” .

Nghe nói cả Bắc Chu quốc này, Ngũ hoàng tử cực kỳ yêu thích đồ vật đẹp, người xinh đẹp. Tất cả những thứ bình thường đơn giản, ở trong mắt hắn chính là xấu. Lại càng không cần phải nói đến dung mạo hiện tại của Mộ Dung Thất Thất chẳng qua là thanh tú, nên dĩ nhiên là bị Hoàn Nhan Khang quy kết vào hàng ngũ “Người xấu xí”. Cái hoàng tử này, cũng là một cái cá biệt của Bắc Chu hoàng thất.

Bên hồ Nhật nguyệt đã xảy ra chuyện, thì không đầy một lát đã bị trình đến Thái Cực điện. Vừa nghe nói Mộ Dung Thất Thất ở nơi đó, Phượng Thương không còn kịp cùng Hoàn Nhan Liệt nói một tiếng nào nữa, đã lắc mình vọt tới.

Thấy Phượng Thương như vậy, hoàng hậu Lý Băng càng khẳng định đối với kết luận của mình phỏng đoán. Nam Lân vương, quả nhiên thích hòa thân công chúa kia. Bằng không tại sao hắn lại hồn bất thủ xá sau khi Mộ Dung Thất Thất đi, mà tâm tư dường như ở nơi khác vậy! Hiện tại gặp phải vấn đề, thì lo lắng của hắn không giống như giả vờ.

Xem ra, anh hùng khó qua ải mỹ nhân những lời này không giả. Mặc dù Mộ Dung Thất Thất không phải là mỹ nhân, nhưng có thể có nói là trong mắt tình nhân hóa Tây Thi, ở trong mắt Phượng Thương, Mộ Dung Thất Thất so sánh với Tây Thi còn muốn đẹp hơn hàng ngàn lần vạn lần .

Như vậy xem ra, chuyện sẽ dễ làm hơn. Ở chỗ Lão thái thái đích thị là không chấp nhận Mộ Dung Thất Thất , nếu như nàng có thể giúp chuyện này, để cho Phượng Thương có thể ôm mỹ nhân về, nói không chừng Phượng Thương sẽ trợ giúp Hoàn Nhan Hồng củng cố ngôi vị hoàng đế.

Người nam nhân này, một khi chấp nhất một việc gì, thì nhất định sẽ làm được . Thay vì để cho hắn phải dựa vào năng lực chính mình mà đạt thành mong muốn, thì không bằng bán cho hắn ân tình, đến lúc đó cũng dễ nói điều kiện hơn.

Thái Tử Phi đang ở bên hồ nhật nguyệt, thấy Phượng Thương đi, thì Hoàn Nhan Hồng cũng chạy qua theo. Hắn mới sẽ không để cho Phượng Thương có cơ hội chung đụng một mình cùng Dư Thi Thi , nữ nhân này, cho dù hắn không thích, nhưng là của hắn, thì không thể để cho người khác đụng được. Cho dù phải phá hủy nàng, cũng chỉ có hắn mới có thể làm.

Lúc Phượng Thương chạy tới, bọn Mộ Dung Thất Thất đã chuyển dời đến Hoa Lan Điện cách gần nơi này. Cung nhân gác cửa lấy nước nóng hầm hập, cho Hoàn Nhan Bảo Châu cùng Mục Vũ Điệp ngâm, còn Mộ Dung Thất Thất cùng Dư Thi Thi thì chờ ở phía ngoài.

Xảy ra chuyện như vậy, Dư Thi Thi trong lòng có chút lo lắng, rốt cuộc nên tìm lấy cớ gì, để giải vây cho mình. Dù sao, trong những người này nàng là Thái Tử Phi, lại nhiều tuổi nhất , hơn nữa Đức Phi cũng liên tục dặn dò, làm cho nàng trông coi một chút, không nghĩ tới công chúa và cháu gái Thừa tướng đều bị rơi xuống nước rồi, hiện tại phải làm thế nào cho phải đây! Mặc dù Thừa tướng ủng hộ Nhị hoàng tử Hoàn Nhan Nghị, nhưng bên mặt ngoài, vẫn không muốn trở mặt với hắn. Nếu để cho người ta nói Thái Tử Phi nàng cố ý tìm cơ hội hại Mục Vũ Điệp, thì nàng quả thật khó biện minh.

Gả vào hoàng thất nhiều năm, chuyện điên đảo hắc bạch thị phi nàng đã thấy nhiều, chỉ cần liên quan đến vấn đề chánh trị, cho dù chỉ là chuyện nhỏ như hạt đậu, nhưng cuối cùng cũng có thể bị nhuộm đẫm mở rộng đến trình độ không thể lường được. Hiện tại Dư Thi Thi đã không có tâm tình để cười nhạo Mộ Dung Thất Thất nữa, nàng lo lắng chính là chuyện ngày hôm nay, có thể khiến cho Thừa tướng hiểu lầm, mà ảnh hưởng đến “Nghiệp lớn” của Hoàn Nhan hồng hay không?

Mộ Dung Thất Thất làm bộ như không nhìn thấy Dư Thi Thi khẩn trương, nàng cúi đầu, chơi đùa với ngón tay của mình. Hiện tại biết lo lắng sợ hãi rồi ư? Vậy mới vừa rồi tại sao lại đi? Dù sao, chuyện này cùng Mộ Dung Thất Thất nàng không có liên quan, nàng chỉ muốn xem thật kỹ vỡ kịch là được.

Mộ Dung Thất Thất một mình đùa giỡn ngón tay, khiến cho Hoàn Nhan Khang chú ý.

Mới vừa rồi kia tiếng gọi “Người xấu xí” không đem Mộ Dung Thất Thất khóc lóc, đã để cho Hoàn Nhan Khang rất kinh ngạc, ở trong ký ức của hắn, chỉ cần là cô bé, nghe được người khác nói mình là người xấu xí, cho dù không khóc, cũng sẽ ủy khuất, nhưng mà tiểu cô nương này hết lần này tới lần khác như không nghe thấy vậy, thật tốt để chơi đùa đây!

Hoàn Nhan Khang lần đầu tiên phát hiện cô gái “Đặc biệt” như vậy, cho nên cũng cùng đi theo đến Hoa Lan Điện, hiện tại thấy Mộ Dung Thất Thất chơi đầu ngón tay, hắn cũng tới bên người nàng, nhìn nàng chơi. Nhưng vừa nhìn, ánh mắt của Hoàn Nhan Khang liền di chuyển không ra. Cái “Người xấu xí” này, tại sao bàn tay lại xinh đẹp như vậy đây?

“Uy, người xấu xí, tay của ngươi rất xinh đẹp!”

Hoàn Nhan Khang cũng bất quá mới mười bảy mười tám tuổi, một thân áo choàng màu bạc, mắt hẹp dài, lông mày dài, cùng Hoàn Nhan Hồng có chút giống, nhưng không có vẻ trầm ổn của Hoàn Nhan Hồng, ngược lại nhiều hơn một chút ít tuấn lãng, cùng bất cần đời, toàn thân quý khí, giở tay nhấc chân, đều có một chút mùi vị xấu xa, hơn nữa khóe miệng kia luôn treo nụ cười bỡn cợt, vừa nhìn cũng biết đó là một hoàng tử bị chiều hư.

“Phải không?” Mộ Dung Thất Thất ngẩng đầu, cười ngọt ngào, “Từng có người cũng nói như vậy quá!”

“A? Là ai?” Thấy có người cùng mình có đồng dạng “Tiêu chuẩn thẩm mỹ” , Hoàn Nhan Khang lập tức hăng hái lên, rất có muốn biết người nọ, muốn cùng đối phương tỷ thí một chút đối với sự hiểu biết về “Mĩ”.

“Là ——” Mộ Dung Thất Thất còn chưa nói hết, đã rơi vào trong một cái ôm quen thuộc, mà bên người nàng Hoàn Nhan Khang, lại bị người náo đó đánh bay đi.

“Khanh Khanh, nàng không sao chứ!” Phượng Thương vội vàng kiểm tra Mộ Dung Thất từ trên xuống dưới, phát hiện nàng không có bị thương, mới thở phào nhẹ nhỏm.

Bên kia, Hoàn Nhan Khang nhận thấy được sát ý, vội vàng tung mình trốn đi, chờ đứng vững, mới nhìn thấy Phượng Thương.

“Biểu ca, ngươi muốn mưu sát ta a!” Hoàn Nhan Khang lập tức khoa trương kêu lên. Bất quá, trên mặt hắn cao hứng nhiều hơn. Hoàn Nhan Khang cho tới bây giờ cũng muốn giỏi hơn Phượng Thương, thấy Phượng Thương trở lại, Hoàn Nhan Khang lập tức tiến lên, muốn cho hắn một cái ôm thật lớn.

“Dừng ——” còn chưa tới trước mặt Phượng Thương, đã bị Mộ Dung Thất Thất hô ngừng, Hoàn Nhan Khang lúc này mới phát hiện tư thế cùa Mộ Dung Thất Thất cùng Phượng Thương rất mập mờ, vô cùng mập mờ! Mộ Dung Thất Thất cả người đều ở trong ngực Phượng Thương, tình cảnh như thế, Hoàn Nhan Khang chưa từng nhìn thấy, lập tức cái càm suýt chút đã rớt trên mặt đất.

“Ngũ điện hạ, ngài có ham mê không bình thường, có thể, đó là lựa chọn tự do của ngài. Nhưng mà, ngài đừng có lây nhiễm Vương gia nhà ta a! Nếu không để ngoại nhân thấy, còn tưởng rằng Vương gia nhà ta bị đồng tính, vậy làm sao mà được chứ!”

Tiếng nói của Mộ Dung Thất Thất, ngọt ngào, trong trẻo, nghe thấy khiến lòng người mềm nhũn, ngứa ngứa. Nhưng mà nàng lại nói ra lời nói tức chết người! Hoàn Nhan Khang hiểu Mộ Dung Thất Thất đang đùa giỡn mình, nói hắn bị đồng tính, cái này Hoàn Nhan Khang đã bị chọc tức!

“Ai nói ! Ta mới không phải đồng tính! Ta thích nữ nhân! Nữ nhân, ngươi nghe hiểu không đó, người xấu xí!”

Hoàn Nhan Khang dùng “Người xấu xí” để hình dung Mộ Dung Thất Thất, khiến cho sắc mặt Phượng Thương trầm xuống, “Hoàn Nhan Khang, ngươi nói ai là người xấu xí?”

“Ta nói chính là ——” Hoàn Nhan Khang đột nhiên dừng lại, nhìn một chút Mộ Dung Thất Thất, lại nhìn một chút Phượng Thương, bộ dáng hắn như bừng tỉnh đại ngộ, “Biểu ca, nàng chính là hòa thân công chúa? Chính là nữ tử thần bí bị ngươi giấu ở Thính Tùng Lâu? Hơn nữa ngươi vì nàng mà cùng Hoàng tổ mẫu đối kháng, còn muốn nộp Hổ Phù lên – Mộ Dung Thất Thất? !”

“Không sai, chính là Bổn cung. Mới vừa rồi đa tạ điện hạ xuất thủ tương trợ, cám ơn!”

Mộ Dung Thất Thất hướng Hoàn Nhan Khang hành lễ, không ngờ còn không có động, Hoàn Nhan Khang đã mau chóng tránh ra, còn vừa khoát tay nói, “Không không không, ta mới không cần ngươi hành lễ! Sau này ngươi chính là biểu tẩu rồi, để biểu tẩu hành lễ cho ta, sẽ làm ta giảm thọ , tiểu gia mới không cần!”

Hoàn Nhan Khang dùng “Biểu tẩu” để gọi Mộ Dung Thất Thất, sắc mặt Phượng Thương cuối cùng dễ nhìn chút ít, không hề so đo với hắn tiếng “Người xấu xí” mới gọi vừa rồi. Thấy sắc mặt Phượng Thương chuyển biến tốt đẹp, Hoàn Nhan Khang mới thở phào nhẹ nhỏm. Phù phù, nguy hiểm thật a! Nếu như hắn sớm biết thân phận của Mộ Dung Thất Thất, cũng sẽ không chọc cho biểu ca sinh khí !

Thấy Hoàn Nhan Khang bộ dáng thoải mái, Mộ Dung Thất Thất không nhịn được nghĩ trêu cợt hắn tiếp, mới vừa rồi hắn mở miệng là “Người xấu xí”, nàng không có so đo, cũng không tỏ vẻ nàng không tức giận, dù sao không có một người nào, không có một cô bé nào thích bị gọi như vậy.

Nghĩ được như vậy, Mộ Dung Thất Thất hướng Hoàn Nhan Khang cười một tiếng, tiếng cười này, ngọt giống như hoa xuân, nhưng mà Hoàn Nhan Khang lại nhạy cảm nhận thấy được bên trong có mùi vị âm mưu, trong lòng chuông cảnh báo run lên. Cô gái này, lúc trước cũng không bày ra thân phận của mình, hại hắn suýt nữa bị biểu ca đánh bay, hiện tại nàng lại muốn chơi trò gì?

“Điện hạ mới vừa rồi không phải muốn biết còn có ai khen qua tay của ta xinh đẹp sao? Đó chính là Vương gia a! Ta cùng Vương gia lần đầu tiên gặp mặt, Vương gia đã nói tay của ta rất đẹp.” Mộ Dung Thất Thất vươn hai tay ra, hướng Hoàn Nhan Khang biểu diễn mình bàn tay bạch ngọc nhỏ bé.

Thật xinh đẹp a! Thấy hai tay của Mộ Dung Thất Thất, Hoàn Nhan Khang bị một trận ngây người. Tay xinh đẹp như vậy, hắn là lần đầu tiên nhìn thấy! Thật không biết sờ lên sẽ là cảm giác gì. . . . . . Không đợi ảo tưởng của Hoàn Nhan Khang kết thúc, một trận chưởng phong chạm mặt mà đến. Nguy hiểm! Hoàn Nhan Khang trong lòng hô to không tốt, mau tránh ra, nhưng vẫn chậm một nhịp, cuối cùng phải đặt mông ngã trên mặt đất, đau một trận khiến hắn nhe răng.

Sau một khắc, tay của Mộ Dung Thất Thất đã đến trong lòng bàn tay của Phượng Thương, hắn tự mình đem tay Mộ Dung Thất Thất giấu vào trong ống tay áo, không để cho Hoàn Nhan Khang nhìn thêm một cái nào.

“Ngươi cố ý !” Làm trò nhiều người như vậy, bị Phượng Thương đẩy ngã trên mặt đất, sắc mặt của Hoàn Nhan Khang trở nên rất thối. Hắn cuối cùng cũng hiểu, Mộ Dung Thất Thất là cố ý làm như vậy , mục đích chính vì vén lên mâu thuẫn giữa hắn và Phượng Thương, đúng, nữ nhân này chính là nghĩ như vậy!

“Mới vừa rồi, điện hạ không phải là mở miệng ra là gọi ta người xấu xí sao? Chẳng lẽ điện hạ không biết, lòng của nữ nhân như kim dưới đáy biển sao? Bản tính của ta, những thứ khác đều tốt, chỉ có ánh mắt là nhỏ nhất. Người nào đắc tội ta, ai khi dễ ta, ta đều nhớ được rõ ràng. Điện hạ, ta có tên, không phải gọi là kẻ xấu xí, lần sau điện hạ vẫn không lễ phép như vậy, thì ta đây ——”

“Ngươi muốn làm sao!” Hoàn Nhan Khang đứng lên, xoa xoa cái mông, Phượng Thương hạ thủ cũng quá ác rồi, không phải chỉ là kẻ xấu xí thôi sao! Thế nhưng lại đối với hắn xuất thủ, quá không có suy nghĩ rồi!

“Ta đây sẽ tìm Vương gia hỗ trợ!”

Mộ Dung Thất Thất đem Phượng Thương mang ra, Hoàn Nhan Khang hoàn toàn không có biện pháp. Mới vừa rồi ánh mắt Phượng Thương giống như dao găm vậy, nếu quả thật là dao găm, sợ rằng hiện tại đã đem ánh mắt của hắn khoét xuống rồi. Hoàn Nhan Khang lúc trước chẳng qua là nghe nói Phượng Thương cưng chìu Mộ Dung Thất Thất đến lợi hại, không nghĩ tới thật đúng là đem nàng cưng chìu lên tận trời.

Chẳng qua là, tham muốn giữ lấy của biểu ca cũng quá mạnh đi! Hắn bất quá là nhìn thoáng qua, một cái mà thôi, có cần thiết động sát khí không! Hoàn Nhan Khang không phải người ngu, Phượng Thương quan tâm Mộ Dung Thất Thất như vậy, hắn đều thấy nhất thanh nhị sở.

Cái này, Hoàn Nhan Khang trong lòng đã quyết định chú ý, sau này không thể gây chuyện với Mộ Dung Thất Thất được.

Nếu Mộ Dung Thất Thất là trái tim trên người Phượng Thương, thì hắn chỉ cần làm cho Mộ Dung Thất Thất vui vẻ, thì Phượng Thương biểu ca nhất định cũng vui vẻ, đến lúc đó nói không chừng sẽ cho hắn tiến vào quân doanh quan sát, tránh cho hắn cả ngày ở trong kinh thành nhàn rỗi vô sự.

“Được được, ta sợ ngươi rồi! Ta hướng ngươi nói xin lỗi vậy!”

Hoàn Nhan Khang nói xong lời này, rất là thành thật hành lễ với Mộ Dung Thất Thất, “Biểu tẩu, xin tha thứ tiểu! Tiểu đệ có mắt như mù! Sau này sẽ không phát sinh chuyện như vậy nữa!”

Cái lễ này đã để cho Mộ Dung Thất Thất biết tính cách của vị hoàng tử này. Không nghĩ tới ở trong hoàng cung Bắc Chu, vẫn còn có người thú vị như vậy! Nhìn thái độ của Phượng Thương, có lẽ có quan hệ không tệ với hắn, vậy thì tạm thời đem hắn trở thành người của mình vậy!

Dư Thi Thi vốn đang suy nghĩ phải làm thế nào mà giải quyết vấn đề, nhưng kể từ khi Phượng Thương xuất hiện, thì ức chế không được nội tâm rung động, ánh mắt vẫn đi theo hắn, mắt thấy Phượng Thương đối với Mộ Dung Thất Thất sủng ái, Dư Thi Thi trong lòng khó chịu giống như đao cắt, đặc biệt là Mộ Dung Thất Thất mở miệng gọi một tiếng”Vương gia nhà ta” , lại càng chói tai gay gắt.

Hiện tại, thấy Mộ Dung Thất Thất chỉ mất không bao lâu thời gian, đã thân quen với Hoàn Nhan Khang tính tình nhất cổ quái nhất trong hoàng thất , thì sắc mặt Dư Thi Thi có chút khó coi. Lại đang nghe được Hoàn Nhan Khang luôn mồm gọi Mộ Dung Thất Thất là “Biểu tẩu” thời điểm, đố kỵ trong lòng Dư Thi Thi, đã hoàn toàn bành trướng.

“Ngũ đệ, hôn sự của Chiêu Dương công chúa và Vương gia còn không có định ra , ngươi gọi như vậy sẽ khiến cho người ta hiểu lầm , đối với danh tiết của nữ nhi sẽ không tốt!” Dư Thi Thi ở bên cạnh ôn nhu mở miệng, mỗi câu nói đều giống như vì Mộ Dung Thất Thất suy nghĩ, nhưng là từ trong miệng nàng nói ra, cũng tiết lộ ra nồng đậm ghen tức.

Dư Thi Thi nghĩ gì, Hoàn Nhan Khang làm sao mà không biết. Hắn nhếch miệng xấu xa cười một tiếng, nhưng lỗ mũi khẽ lại hừ một tiếng, “Hoàng tẩu, người ta cũng không để ý, ngươi lo lắng làm cái gì? Rốt cuộc là biểu ca cưới vợ, hay là hoàng huynh cưới a? Chỉ cần biểu ca thích, người khác nhìn như thế nào, thì có quan hệ gì đâu!”

Hoàn Nhan Khang nói lời này rất hay, hơi được tâm ý của Mộ Dung Thất Thất, thấy Du Thi Thi tức đến lỗ mũi cũng muốn lệch đi, Mộ Dung Thất Thất buồn cười, nhưng trên mặt thì mang vẻ căng thẳng, sau một khắc, liền cất bước thối lui ra khỏi vòng tay của Phượng Thương.

“Thái Tử Phi nương nương nói rất đúng, là Bổn cung sơ sót. Vương gia, Bổn cung bây giờ còn không phải là Vương Phi, nam nữ hữu biệt!”

Mộ Dung Thất Thất khẽ cúi đầu, vẻ mặt biết điều. Thấy nàng như vậy, Dư Thi Thi trong lòng cũng thư thái một chút. Dù sao, nàng thấy Phượng Thương ôm Mộ Dung Thất Thất đã cảm thấy chói mắt, hai mắt đau giống như kim châm vậy.

Dư Thi Thi thống khoái còn chưa tới hai giây, thì Mộ Dung Thất Thất lần nữa rơi vào vòng tay ôm ấp của Phượng Thương.”Đây là chuyện nhà của Bổn vương, không nhọc Thái Tử Phi quan tâm!”

Một câu nói lạnh như băng trực tiếp hất tới đây, đâm đau Dư Thi Thi .”Vương gia, ta là vì muốn tốt cho ngươi. . . . . .”

Đang lúc nước mắt của Dư Thi Thi sắp rơi xuống thời điểm, thì một giọng nói âm u từ sau lưng nàng truyền đến, “Ái phi, ngươi có thể đem tâm tư quan tâm người khác của ngươi, đặt ở trên người Bổn cung không a!”

“Điện, điện hạ!” Dư Thi Thi trong lòng cả kinh, trên mặt lập tức thay đổi sắc, vẻ ai oán mới vừa rồi , hiện tại biến thành dịu dàng đoan trang. Biến hóa nhanh như vậy, làm cho Mộ Dung Thất Thất nhìn thấy hận không được vươn ra ngón tay cái khen ngợi, Good, very very Good! Biến sắc mặt so sánh với lật sách còn nhanh hơn!

“Điện hạ, ngài làm sao tới đây?”

Dư Thi Thi vừa mới chuyển thân, đã bị Hoàn Nhan Hồng khóa ở trong ngực.

“Bổn cung lo lắng cho ngươi a!” Hoàn Nhan Hồng nhìn lướt qua Phượng Thương cùng Hoàn Nhan Khang, ánh mắt cuối cùng rơi vào trên mặt Dư Thi Thi, “Ừ, may mắn, không đến muộn!”

Lời này, nghe được khiến Dư Thi Thi cực kỳ lúng túng, mà Mộ Dung Thất Thất coi như là thấy được hình thức chung đụng của hai vợ chồng này. Bất quá, Phượng Thương không có lên tiếng, còn Hoàn Nhan Khang lúc này cũng nhìn trần nhà, trong miệng còn huýt sáo một điệu hát dân gian, nên Mộ Dung Thất Thất dứt khoát tiếp tục giả vờ làm tiểu bạch thỏ.

Chờ đến lúc đám người hoàng thượng, hoàng hậu, Đức Phi đến, Hoàn Nhan Bảo Châu cùng Mục Vũ Điệp đã đổi lại quần áo sạch, đầu tóc cũng chải chỉnh tề, không thấy chút nào bộ dạng chật vật mới vừa rồi.

“Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?”

Hoàn Nhan Liệt nhìn Dư Thi Thi, mới vừa rồi ở trên đường, Đức Phi Lâm Khả Tâm đã nói rõ chuyện đã xảy ra, hiện tại, đến phiên Dư Thi Thi giải thích.

Dư Thi Thi đơn giản thuật lại một chút chuyện từ đầu đến cuối, sau đó lại trực tiếp nói một câu “Con dâu cách đó khá xa, nhìn thấy không rõ mọi chuyện, lúc đó Chiêu Dương công chúa là một trong những người ở gần, phụ hoàng có thể hỏi Chiêu Dương công chúa.”

Xem ra, nữ nhân này quả thật rất ghét mình! Nghe lời Dư Thi Thi nói…, trong lòng Mộ Dung Thất Thất đã phán cho nàng ta một tội. Đem trách nhiệm phủi sạch sẽ, một câu thấy không rõ lắm, nên không liên quan đến mọi chuyện, hiện tại lại đem nàng đẩy ra, khi dễ nàng là quả hồng mềm, cho rằng ai cũng có thể nhào nặn sao?

“Khanh Khanh, đừng sợ, đem những gì nhìn thấy nói ra đi.” Phượng Thương nắm bàn tay nhỏ bé của Mộ Dung Thất Thất, nhìn như vì nàng mà chọc tức, kì thực cũng hướng đến mọi người tỏ thái độ, hắn đứng ở phía Mộ Dung Thất Thất.

Có Phượng Thương ủng hộ, Mộ Dung Thất Thất không lo lắng nữa. Nàng làm bộ nhớ lại chuyện tình vừa mới phát sinh, sắc mặt trở nên tái nhợt, thanh âm cũng run rẩy lên, ngón tay, lại càng chỉ hướng cung nữ Ninh nhi bên cạnh Hoàn Nhan Bảo Châu, “Giun. . . . . . Rất nhiều giun. . . . . . Sau đó, ta ngã xuống rồi, là Ngũ điện hạ đã cứu ta.”

Lời nói đứt quãng như vậy…, thật sự là làm cho người ta đoán không được nội dung bên trong, người nghe được lại càng như lọt vào trong sương mù, không biết vị Chiêu Dương công chúa này muốn biểu đạt ý gì. Vẫn là Hoàn Nhan Khang nhanh mồm nhanh miệng, ở bên cạnh đem lời nói của Mộ Dung Thất Thất của phiên dịch ra.

“Phụ hoàng, là vị cung nữ này, đem giun cho cá ăn giội về phía Chiêu Dương công chúa, Chiêu Dương công chúa sợ, nên lúc lui về phía sau đã té một cái. Về phần Mục tiểu thư làm như thế nào đem muội muội đẩy vào trong hồ, muội muội làm sao bị kéo vào trong nước, thì nhi thần thật sự một chút cũng không biết.”

Ác, thật ác! Nghe lời nói của Hoàn Nhan Khang…, Mộ Dung Thất Thất suýt chút nữa phun huyết. Ý cả câu của ngươi là Mục Vũ Điệp đem Hoàn Nhan Bảo Châu đẩy vào trong nước, sau đó chính nàng lại bị Hoàn Nhan Bảo Châu kéo vào trong nước luôn, còn mình đây thật chẳng biết gì, Ngũ hoàng tử này, thật là quá phúc hắc.

Có lời làm chứng này của Hoàn Nhan Khang, chân tướng của chuyện rơi xuống nước rất rõ ràng. Hoàn Nhan Bảo Châu cùng Mục Vũ Điệp cũng không còn nói gì được nữa, chẳng qua chỉ hung hăng mắt đối mắt nhìn nhau. “Không có chuyện gì là tốt rồi, bình an là tốt rồi!” Hoàng hậu Lý Băng ở một bên giảng hòa, chỉ cần chuyện này cùng Thái Tử Phi Dư Thi Thi không liên quan, thì nàng an tâm. Hoàng hậu muốn cho chuyện này cứ như vậy qua đi, nhưng có người cũng không nguyện ý.

“Ai, đứa nhỏ này thật đáng thương, nhất định là bị làm cho sợ hãi!” Lâm Khả Tâm thấy bộ dáng của Mộ Dung Thất Thất, ngoài miệng cũng là đau lòng, “Hoàng thượng, đều do nô tì không tốt, nô tì thân thể yếu đuối, trúng gió hai lần đã nhức đầu lắm, nên không thể làm gì khác hơn là để cho Thái Tử Phi chiếu cố các nàng, không nghĩ tới lại xảy ra chuyện như vậy ——”

Một câu nói, có đem tất cả trách nhiệm vây quanh trên người Dư Thi Thi. Dư Thi Thi là Thái Tử Phi, là con dâu của hoàng hậu Lý Băng, nên Đức Phi như thế nào mà để cho nàng sống yên ổn đây.

Nghe lời nói của Lâm Khả Tâm…, Hoàn Nhan Liệt gật đầu, “Thái Tử Phi, chuyện này ngươi cũng có trách nhiệm, ngươi trở về bế môn kiểm điểm một tháng đi! Về phần cung nữ Ninh nhi, dĩ hạ phạm thượng, kéo ra ngoài loạn côn đánh chết!”

“Thần tức lĩnh chỉ.” Dư Thi Thi sắc mặt trắng bệch, thân thể có chút lay động. Rõ ràng chuyện không liên quan đến nàng, làm sao vòng tới vòng lui, người bị phạt lại là nàng đây!

Về phần Ninh nhi, lại càng khổ ép.”Bịch” một tiếng quỳ xuống dập đầu, “Hoàng thượng tha mạng! Hoàng thượng tha mạng! Nô tỳ biết sai rồi, hoàng thượng tha mạng!”

Thấy phụ hoàng phải xử tử Ninh nhi, Hoàn Nhan Bảo Châu cũng gấp gáp, “Phụ hoàng, Ninh nhi không phải cố ý! Đây không phải là lỗi của Ninh nhi, là nhi thần để cho nàng đi cầm thức ăn cho cá ! Phụ hoàng khai ân! Ninh nhi từ nhỏ đã hầu hạ nhi thần, nhi thần đã có thói quen, phụ hoàng không nên giết Ninh nhi! Xin phụ hoàng khai ân!”

Thiên tử nhất ngôn cửu đỉnh, đã mở miệng, tự nhiên là không thể thu hồi. Cho nên đối với nước mắt của nữ nhi, Hoàn Nhan Liệt không có mềm lòng. Cũng là hoàng hậu cùng Đức Phi đồng thời giúp Hoàn Nhan Bảo Châu cầu tình , để cho Hoàn Nhan Liệt chân mày hơi chút buông lỏng một chút.

“Hoàng thượng, nếu chuyện này cùng Chiêu Dương công chúa có liên quan, không bằng nghe một chút ý kiến của nàng, người thấy sao!” Rốt cuộc vẫn là bên gối người của Hoàn Nhan Liệt, một động tác rất nhỏ của hắn, Lâm Khả Tâm cũng hiểu rõ ràng. Thấy Hoàn Nhan Liệt có lòng giữ lại Ninh nhi, nhưng mà bởi vì đã mở ra miệng vàng, thì không thể đổi ý, Lâm Khả Tâm đã giúp Hoàn Nhan Liệt tìm bậc thang.

Trái cầu này, cuối cùng đã bị đá trở về nơi của Mộ Dung Thất Thất. Hoàn Nhan Bảo Châu vừa thấy chuyện có chuyển cơ, vội vàng để cho Ninh nhi đến van cầu Mộ Dung Thất Thất.

Mặc dù Ninh nhi nước mắt đầy mặt, nhưng mà Mộ Dung Thất Thất không có thấy chút nào hối hận từ trong mắt nàng, ngay cả Hoàn Nhan Bảo Châu, cũng tựa hồ thở phào nhẹ nhỏm, cho là nàng nhất định không dám đem Ninh nhi làm gì.

A, quả là chủ tớ a, thật là nhìn lầm nàng!

“Gia có gia quy, quốc có quốc pháp. Thất Thất không dám to gan làm thay đổi quyết định của thiên tử!”

Mộ Dung Thất Thấ t”Sợ hãi” nhìn mắt hoàng thượng, một câu nói mềm nhũn…, đã đem trái cầu đá trở về, đem đường cầu sinh của Ninh nhi đóng lại. Ngay cả Mộ Dung Thất Thất cũng nói như vậy rồi, Hoàn Nhan Liệt cũng không thể đổi lời nói. Ra lệnh một tiếng, Ninh nhi bị bịt miệng, kéo đi ra ngoài, trực tiếp hình trượng đánh chết ở bên ngoài.

Một bữa tiệc tẩy trần, được hạ màn bằng cái chết của một cung nữ. Vừa ra cửa cung, Mộ Dung Thất Thất đã hít thở một hơi. Hoàng cung thật đúng là xung khắc với mình, vì sao mỗi lần tiến cung, đều sẽ người chết thế?

Mộ Dung Thất Thất thở phào, liền bị Hoàn Nhan Khang nhìn thấy, không nhịn được mở miệng trêu chọc, “Biểu tẩu, ngươi sau này cần phải chú ý a! Hôm nay Ninh nhi đã chết, Bảo Châu khẳng định đem nợ này ghi tạc ngươi trên đầu. Nha đầu kia lòng ghi hận rất mạnh, ngươi phải cẩn thận!”

Rõ ràng là thiện ý khuyến cáo , bị Hoàn Nhan Khang nói ra, lại trở thành vẻ hắn muốn “Xem cuộc vui” .

Mộ Dung Thất Thất làm bộ nghe không hiểu ý tứ của Hoàn Nhan Khang, mê mang nhìn Hoàn Nhan Khang, “Điện hạ, công chúa tại sao trách ta? Không phải là hoàng thượng ban cho nàng kia chết sao? Đây là phúc khí của Ninh nhi a! Vương gia, ngài nói có đúng hay không?”

Vừa vặn, Phượng Thương cũng cực kỳ phối hợp gật đầu, “Đích xác là phúc khí của nàng!”

“Phúc khí?” Hai lời này nói ra …, đem Hoàn Nhan Khang nghẹn gần chết. Cái Chiêu Dương công chúa này là thật không hiểu chuyện, hay là giả bộ không hiểu chuyện a? Tại sao biểu ca cũng theo nàng giả bộ ngu a? Không đợi Hoàn Nhan Khang suy nghĩ cẩn thận vấn đề này, thì xe ngựa của Mộ Dung Thất Thất đã chậm rãi rời đi.

Trong xe ngựa, Mộ Dung Thất Thất tựa vào trước ngực Phượng Thương, khẽ nhắm mắt lại, trong lòng suy nghĩ quan hệ của Dư Thi Thi cùng Phượng Thương . Mặc dù hôm nay gặp phải rất nhiều kẻ háo sắc, nhưng mà Mộ Dung Thất Thất thủy chung vẫn cảm thấy, nàng ta có chút khác lạ, nhưng rốt cuộc là khác ở chỗ nào, thì nàng không hiểu rõ lắm, nhưng là trên người nàng ta phát ra hận ý với mình, nếu so với những người khác thì nồng đậm hơn nhiều.

“Bị dọa?” bàn tay to của Phượng Thương xuyên thấu mái tóc đen của Mộ Dung Thất Thất.

“Không có.” Mộ Dung Thất Thất lắc đầu, những thứ sâu kia, nàng cũng không có sợ, so sánh với sâu thì có nhiều thứ đáng sợ hơn nhiều, tỷ như lòng người. . . . . .

“Có cái gì muốn nói không?” Thấy Mộ Dung Thất Thất buồn bực không lên tiếng, không giống với bình thường, Phượng Thương không nhịn được liền thăm dò nội tâm của vị Tiểu Vương phi này.

“Vương gia, có câu này, ta không biết có nên nói hay không.”

“Nói đi, rốt cuộc là chuyện gì? Lại khiến cho khanh khanh của ta rầu rĩ không vui thế?”

Phượng Thương nói như vậy, Mộ Dung Thất Thất mới phát giác ra được, kể từ khi lên xe ngựa xong, mình vẫn không vui. Chẳng lẽ, là bởi vì qua hệ của Dư Thi Thi cùng Phượng Thương ?

“Vương gia, ánh mắt Thái Tử Phi nhìn ta rất khác lạ, thật giống như nhìn thấy tình địch. Chàng nói xem, nàng rốt cuộc là có ý gì a? Có phải trong chén có thức ăn mà vẫn nhìn trong nồi, đứng ở bên cạnh thái tử, mà còn nhớ thương chànga?” Mộ Dung Thất Thất xoắn xoắn sợi tóc, cắn môi, một đôi mắt thủy uông uông nhìn Phượng Thương, hại hắn thất thần. Nguyên lai là vì Dư Thi Thi? Tiểu Vương phi của hắn nói như vậy, chẳng lẽ là ăn một chút dấm gì rồi? trong lòng Phượng Thương có chút mừng thầm.

“Nàng từng có hôn ước với ta, nửa tháng trước khi đám cưới, đột nhiên thoái hôn, gả cho Hoàn Nhan Hồng.” Phượng Thương đơn giản rõ ràng nói tóm tắt mọi chuyện, chỉ dùng một câu nói là đem quan hệ khái quát giữa hắn cùng Dư Thi Thi nói đi ra ngoài.

“A ——” nghe Phượng Thương “Giải thích” , Mộ Dung Thất Thất kéo dài tiếng nói, rồi không hề nói gì nữa.

Trầm mặc, để cho Phượng Thương cảm thấy không có thói quen, hắn tự tay nhẹ nhàng vuốt lỗ mũi Mộ Dung Thất Thất một cái, “Khanh Khanh cho là chúng ta có quan hệ như thế nào?”

“Ít nhất hẳn là thanh mai trúc mã.” Mộ Dung Thất Thất lúc trước mơ hồ nghe thiếu nữ bên cạnh đề cập tới thanh mai trúc mã, những nữ nhân kia nhất định là cố ý nói cho nàng nghe , cho nên nàng cũng ghi tạc chú ý.

“Thanh mai trúc mã?”

Đây là lần đầu tiên Phượng Thương nghe được cách nói này, thì ra người khác đều cho rằng quan hệ giữa Dư Thi Thi cùng hắn là thanh mai trúc mã? Chê cười! Bất quá lúc còn tấm bé cha mẹ hai bên biết nhau, cũng từng có lui tới, gặp mặt được vài lần, làm sao đến trong miệng người khác đã biến thành thanh mai trúc mã rồi? Khó trách mỗi lần thái tử gặp mình vẻ mặt cũng không hề hiền hòa, chẳng lẽ là bởi vì chuyện này sao?

Chẳng qua là nghe ngữ điệu của Phượng Thương, Mộ Dung Thất Thất đã hoàn toàn yên tâm.

Nếu một người đàn ông dùng giọng nói lãnh mạc vô tình lại mang một chút khinh miệt, đi nói với một nữ nhân, thì nữ nhân kia đích thị là ở trong lòng hắn không có bất kỳ vị trí nào. Hơn nữa, giọng nói của Phượng Thương, còn mang theo một tia chán ghét, phảng phất như chạm đến người này, sẽ bẩn vậy. Chẳng lẻ đây chính là sở thích sạch sẽ trong truyền thuyết sao?

“Vương gia, ngươi vô tình như vậy, những cô nương kia nhất định sẽ đau thấu tim !”

Mộ Dung Thất Thất tâm tình thật tốt, cũng làm cho trên mặt Phượng Thương có nhiều nụ cười hơn, “Khanh Khanh, hiện tại yên tâm chưa?”

Bị Phượng Thương vạch trần tiểu tâm tư của mình, Mộ Dung Thất Thất lập tức quẫn bách, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng, ánh mắt liếc về phía Phượng Thương, bắt gặp ý cười trong mắt hắn, Mộ Dung Thất Thất càng cảm thấy ngại ngùng, dứt khoát mang đầu giấu đi, không để cho Phượng Thương chê cười mình.

“Ha ha ha!” Thấy Mộ Dung Thất Thất giống như đà điểu rút đầu, Phượng Thương thật sự là cực kỳ yêu thích, đưa tay đem Mộ Dung Thất Thất ôm vào trong ngực, “Tiểu ngốc tử, đừng đem mình nghẹn thở! Đi ra ngoài!”

“Không!” Mộ Dung Thất Thất cố chấp lắc đầu. Thật là mất mặt mà! Những ý nghĩ kia của nàng, đều bị Phượng Thương xem thấu.

“Đi ra ngoài đi! Ta bảo đảm không chê cười nàng, thật!” Phượng Thương dùng lời nói nhỏ nhẹ dụ dỗ Mộ Dung Thất Thất, nhưng nàng chết sống cũng không chịu, mãi cho đến cửa vương phủ, Mộ Dung Thất Thất mới đỏ mặt, ngẩng đầu.

“Phượng Thương, có một việc ta muốn nói cho chàng biết.” Gương mặt Mộ Dung Thất Thất mặc dù vẫn phấn hồng như cũ, nhưng ánh mắt lại trong trẻo thanh thuần, thanh âm cũng dị thường nghiêm túc.

“Nói!”

“Ta thích tình cảm sạch sẽ, ta không có cách nào tiếp nhận chế độ chồng chung. Hơn nữa, ta cũng không có cách nào tiếp nhận trượng phu của ta có những nữ nhân khác, nam nhân của ta, vô luận là người hay tâm hồn, đều phải hoàn hoàn chỉnh chỉnh, triệt triệt để để chỉ thuộc về một mình ta. Bị người khác chạm qua, bất kể là vô tâm hay hữu ý, ta đều sẽ cảm giác bẩn. Thay vì ủy khúc cầu toàn cùng nhau sống chung, còn không bằng một mình rời đi cho thoải mái.”

Mộ Dung Thất Thất nói vô cùng thật tình, Phượng Thương cũng nghe rất chân thành. Không nghĩ tới Tiểu Vương phi của mình tính cách cương liệt như vậy! Hơi có khẩu vị giống mình, ý nghĩ của bọn họ không mưu mà hợp, là giống nhau!

“Khanh Khanh, ta cam đoan với nàng, ta toàn thân cao thấp, từ đầu đến chân, đều sạch sẽ, không có bất kỳ tạp chất. Trừ khi còn nhỏ, mẫu thân của ta từng tắm cho, thì không có những nữ nhân khác nhìn thấy thân thể của ta, lại càng không cần phải nói chạm đến, ta tuyệt đối phù hợp yêu cầu của nàng. Hơn nữa, có Khanh Khanh, trong lòng ta đã không chứa được người khác nữa, lại càng không cần phải nói cùng người khác thân mật, mặc dù nàng không cảm thấy bẩn, nhưng ta cũng sẽ cho là bẩn!”

Nhỏ dần , Phượng Thương còn thêm một câu nói, “Hôm nay ta đã đem nụ hôn đầu hiến tặng cho nàng, Khanh Khanh, nàng phải đối với người ta chịu trách nhiệm!”

Phượng Thương nói “Nụ hôn đầu” , trong thoáng chốc Mộ Dung Thất Thất còn không có kịp phản ứng, chờ nhớ tới trên yến hội nụ hôn của Phượng Thương rơi vào trên trán nàng, thì mặt Mộ Dung Thất Thất nóng đến lợi hại.

“Khanh Khanh, nàng sẽ chịu trách nhiệm với người ta chứ?” Phượng Thương tiến tới trước mặt Mộ Dung Thất Thất, hướng nàng vứt một cái mị nhãn. Mộ Dung Thất Thất nhìn thấy liền run rẩy, nam nhân này, vô luận là vô tình lạnh như băng, hay là giả vờ làm nũng, cũng là cực phẩm trong cực phẩm.

“Khanh Khanh không đối với người ta chịu trách nhiệm, người ta không sống!”

Thấy Mộ Dung Thất Thất hồi lâu không có đáp lời, Phượng Thương bụm mặt, làm bộ khóc. Cái này, Mộ Dung Thất Thất bị choáng váng. Sao khóc liền khóc thế? Nàng chưa từng có nhìn thấy nam nhân nào như Phượng Thương vậy.

“Được rồi, ta đối với chàngchịu trách nhiệm.”

Ai oán hồi lâu, rốt cục cũng nghe được những lời này, Phượng Thương lập tức vui vẻ ra mặt, đem Mộ Dung Thất Thất kéo vào trong lòng, “Khanh Khanh, không bằng chúng ta hôn đính ước đi!”

Không đợi Mộ Dung Thất Thất kịp phản ứng, môi của Phượng Thương đã ấn trên môi của Mộ Dung Thất Thất.

Lạnh lạnh, đây là cảm giác đầu tiên của Mộ Dung Thất Thất. Tại sao lại lạnh như vậy? Cho dù bây giờ là mùa đông, thì nhiệt độ của Phượng Thương cũng khác hẳn với thường nhân. Sư huynh không phải là một mực vì Phượng Thương chữa trị sao? Tại sao đã nhiều năm như vậy, còn không thấy tốt? trên người Phượng Thương rốt cuộc là có vấn đề gì?

Suy nghĩ của Mộ Dung Thất Thất đã bay đến ngoài chín tầng mây, nơi nào còn nhớ rõ bây giờ là lần đầu tiên bọn họ hôn trực tiếp, thì nên nhận thức thật tình thật đây!

“Khanh Khanh, nàng không chuyên tâm!” Nhận thấy được đôi môi nhỏ bé trơ ra, ánh mắt Phượng Thương rất bị đả thương.

Chờ trên môi lạnh như băng không thấy, vang lên bên tai là thanh âm Phượng Thương u oán, Mộ Dung Thất Thất mới nhận thấy được hành vi của mình thật sự là quá thương tổn “Lòng tự ái” một người đàn ông.

“Vương gia, ta, ta, thật ngại quá. . . . . .”

” Trong lòng Khanh Khanh có người đàn ông khác sao?” Phượng Thương nâng càm của Mộ Dung Thất Thất lên, cùng đôi mắt đẹp của nàng nhìn nhau. Kết quả của lần đầu tiên hôn trực tiếp để cho Phượng Thương cảm thấy ngoài ý muốn rồi, Tiểu Vương phi của hắn lại thất thần, khiến hắn phải đi tìm tòi nghiên cứu ý nghĩ thực sự của Mộ Dung Thất Thất.

“Không có.” Mộ Dung Thất Thất vội vàng lắc đầu vì mình giải thích, “Ta chỉ là cảm thấy nhiệt độ của Vương gia không giống với thường nhân, không biết Vương gia bình thường uống thuốc gì? Tại sao trên người lạnh như thế!” Mộ Dung Thất Thất đem vấn đề hỏi vô cùng hàm súc, lại khiến Phượng Thương nghe được mà sửng sốt.

Nguyên lai là như vậy! Nàng đang quan tâm hắn, nhưng hắn lại hiểu lầm nàng! Không nghĩ tới nàng tỉ mỉ, thiếp tâm như thế, chỉ một là một chi tiết nhỏ, là có thể nghĩ đến nhiều như vậy.

“Ta không sao, bất quá là chút ít bệnh tật cũ thôi. Ta đã đang cố gắng phối hợp với trị liệu của Tấn Mặc! Tin tưởng không được bao lâu, là hắn có thể tìm được phương pháp trị lành cho ta!”

Đối với tật bệnh thân thể mình, Phượng Thương chẳng qua là nhợt nhạt nói hai câu, hắn không muốn dọa sợ Mộ Dung Thất Thất, càng không muốn làm cho nàng lo lắng quá mức. Đặc biệt là về cổ, hắn nghĩ Mộ Dung Thất Thất biết, càng không hi vọng Mộ Dung Thất Thất thấy bộ dáng mình phát bệnh. Chuyện này, có thể giấu diếm lúc nào thì hay lúc ấy!

Phượng Thương nói khẳng định như vậy, Mộ Dung Thất Thất cũng không suy nghĩ nhiều hơn nữa. Y thuật của Tấn Mặc, Mộ Dung Thất Thất rất là tin tưởng , ban đầu sư phụ đã nói, Tấn Mặc mặc dù có chút bất cận nhân tình, còn có chút dài dòng, nhưng là y thuật là vô cùng tốt. Có cái đại sư huynh này ở đây, Phượng Thương nhất định sẽ không có chuyện gì.

Bên này, tình cảm Phượng Thương cùng Mộ Dung Thất Thất càng tiến một bước, thì bên kia, Dư Thi Thi cũng đang tiếp nhận hành hạ không nhân tính.

Giống như trước, xe ngựa thái tử đi vào Đông cung, dừng ở cửa của Sấu phương trai cửa, nhưng chậm chạp không có ai xuống. Đối với tình huống như thế, cung nhân của Đông cung tựa hồ như không thấy, đều bận rộn làm chuyện của mình, không ai chú ý tại sao thái tử cùng Thái Tử Phi còn không xuống xe.

Trong xe ngựa, tay của Dư Thi Thi đích bị dây lụa trói ở chung một chỗ, trong miệng cũng bị đút vải, ngay cả ánh mắt, cũng bị vải che lại. Trừ những thứ này, thì những nơi khác đều không có, trần trụi co rúc ở trong xe ngựa.

“Ngươi rất không ngoan! Bổn cung rất tức giận!” Hoàn Nhan hồng trong tay cầm một chi Hồ Điệp chà, nhẹ nhàng mà quét hơn Thi Thi lưng bàn chân.

Mà Hồ Điệp chà chà kia, tuy là hình dáng Hồ Điệp, trên xuống nhưng từ trên xuống dưới cũng là lông tơ của Khổng Tước. Đụng chỗ nào, thì chỗ đó ngứa đến khó có thể chịu được, loại ngứa này không giống như bình thường khi… Gãi ngứa, mà là một loại tê tê dại dại, còn có thể truyền khắp toàn thân.

“Ô ô. . . . . .” Dư Thi Thi biết mình chạy trời không khỏi nắng, chỉ có thể hi vọng phần sỉ nhục này nhanh lên một chút đi qua, nhưng Hoàn Nhan hồng tựa hồ cũng không có nghĩ như vậy, hôm nay hắn vô cùng không vui, vô cùng khó chịu, cho nên, hắn thấy tốt hơn khi hảo hảo mà hành hạ Dư Thi Thi. Muốn cho nàng biết, rốt cuộc ai là chồng của, là trời của nàng!

Vốn đã là mùa đông, thời tiết Bắc Chu quốc đã rất lạnh rồi, nhưng mà trong xe ngựa Đông cung, lại nóng hôi hổi.

Hoàn Nhan Hồng đặc biệt lệnh cho người ta chuẩn bị noãn lò, có thả một chút huân ương đặc thù, lúc này, dây lụa trên ánh mắt Dư Thi Thi sớm đã bị Hoàn Nhan Hồng giải khai, mà trên người nàng đã đổ mồ hôi lâm ly, trên mặt lại càng một mảnh ửng hồng.

“Cầu xin ta! Gọi ta Hồng ——”

Hồ Điệp trong tay Hoàn Nhan hồng cũng không có dừng lại, vẫn như cũ nhẹ nhàng ôn nhu quét qua tầng da bên ngoài của Dư Thi Thi, một đường, từ mũi chân, đến mắt cá chân, cuối cùng lại nhớ tới ngón chân khéo léo đẹp đẽ của nàng, ngay cả đầu ngón châu, cũng không có bỏ qua.

“Ô ——” Dư Thi Thi giãy dụa, vô số mồ hôi hột trên người rơi xuống ở trân chăn lông màu đen, tựa như trên chăn lông lây dính giọt sương, viên viên trong suốt sáng.

Trong không khí, tràn ngập mùi vị đặc thù, trừ lư hương hun ra, còn có mùi vị dục vọng nguyên thủy phát ra từ thân thể con người. Dư Thi Thi lúc này hai mắt mê ly, đã biến mất kiên trì vừa mới bắt đầu như thế nào, cắn răng kháng cự như thế nào ——

“Ô ——” mặc dù miệng bị vải bịt kín, không cách nào lên tiếng, nhưng nàng có thể sử dụng những thứ khác phương thức khác nhắn nhủ của mình cần. Dư Thi Thi dùng ngón chân “Cướp đi” Hồ Điệp chà trong tay Hoàn Nhan hồng, quay tới dùng phương pháp ở trên người Hoàn Nhan hồng quét qua.

“Ngươi không ngoan!”

Thấy Dư Thi Thi như vậy, Hoàn Nhan hồng vỗ một cái vào mông nàng, lưu lại một bàn tay đỏ sẫm.”Muốn —— vậy thì cầu xin ta nha!”

## 59. Chương 66

Chương 66: Cừu Địch

“Ô”—Bị đau, nước mắt của Dư Thi Thi chảy xuống hai gò má, cùng với đôi mắt hoa đào điềm đạm, đáng yêu kia, lập tức làm châm ngọn lửa trên người Hoàn Nhan Hồng, nhưng mà, vẫn như cũ, chưa đủ để tiêu trừ khó chịu trong nội tâm hắn.

Hoàn Nhan Hồng gỡ miếng vải trong miệng Dư Thi Thi ra, để cho nàng dễ thở, nhưng vẫn cứ buộc chặt tay nàng như lúc trước. Lúc này, hắn nằm ở một bên, ngón tay ngoắc ngoắc Dư Thi Thi….”Đến, van cầu ta, mau van cầu ta —-”

Hiện tại, trong mắt Dư Thi Thi trừ bỏ sương mù dục vọng, căn bản chẳng có một tia lý trí. Xúc động trên thân thể đã thiêu hỏng toàn bộ lý trí của nàng, nàng quỳ gối trước mặt Hoàn Nhan Hồng, đầu gối tuyết trắng đặt trên thảm lông, một bước lại một bước, nhích từng chút một về phía Hoàn Nhan Hồng. Hèn mọn như một cái nữ nô.

“Đến, lại đây, bảo bối!” Chờ Dư Thi Thi đã đến trước mặt Hoàn Nhan Hồng, hắn vươn tay bắt lấy nàng, vuốt ve làn da tuyết trắng của nàng, không có một chút thương yêu, luyến tiếc, chỉ vừa qua một chốc, trên làn da trắng như ngọc kia liền đầy vết hồng, xanh, đỏ ứ đọng.

“Đau—” Đôi môi hồng nhuận của Dư Thi Thi hơi mở ra, đáng thương hề hề phun ra một từ, nước mắt luôn luôn đảo quanh hốc mắt, nhưng ánh mắt của nàng lúc này, là phi thường hưởng thụ, Hoàn Nhan Hồng thấy vậy liền đập một cái vào hạ bộ của nàng :”Tiện nhân, quả nhiên là cực phẩm tiệc nhân!”

“Ô….”

Dư Thi Thi tựa hồ chẳng hề cảm thấy thẹn, lúc này, thứ nàng cần nhất là nam nhân.

“Ta là ai?” Hoàn Nhan Hồng nâng cằm Dư Thi Thi lên, buộc nàng ngẩng đầu nhìn mình: “Nói, ta là ai?”

“Phượng… Phượng Thương…”Ánh mắt Dư Thơ Thơ mê mang, phun ra đích hai chữ này, lại khiến cho biểu tình của Dư Thi Thi lập tức từ trời nắng biến thành dông tố mịt mùng.

“Tiện nhân!” Hoàn Nhan Hồng đạp một cước lên đầu vai Dư Thi Thi, đuổi nàng sang một bên, sau đó, tiến nhanh về phía trươc, giẫm một cước lên bụng Dư Thi Thi, dưới chân ra sức, hung hăng chà đạp nàng.”Ngươi hy vọng có thể hoan hảo cùng Phượng Thương đến thế ư? Ngươi khát vọng Phượng Thương ngủ với ngươi đến vậy à?”

Mặc dù chịu đau, nhưng Dư Thi Thi dường như chẳng cảm thấy thống khổ mà chỉ thấy khoái cảm. Nàng nức nở, biểu tình càng thêm quyến rũ, thần thái cũng càng thêm xinh đẹp, “Phượng… Thương…”

Này, Hoàn Nhan Hồng hoàn toàn điên lên mất. Hắn kéo áo choàng, mặc vào, vén màn, bước xuống xe: “Người đâu, mang Thái tử phi xuống! Gọi Ngưu Đầu cùng Mã Diện đến, bảo họ hảo hảo hầu hạ Thái tử phi!”

Khi nói những lời này, vẻ âm lãnh trên mặt Hoàn Nhan Hồng như mây đen cuồn cuộn, nhìn trông rất đáng sợ, khiến người khác không thể không tránh xa hắn.

Đợi Hoàn Nhan Hồng nói xong, lập tức có hai cung nhân đi lên, lấy tấm thảm bao lấy Dư Thi Thi, ôm vào Sấu Phương Trai.

Ngưu Đầu, Mã Diện, là tên của Côn Lôn nô được Hoàn Nhan Hồng bồi dưỡng từ hồi còn ở Đông Cung, bởi vì bộ dáng vạm vỡ, dung mạo lại xấu xí, nên đã bị Hoàn Nhan Hồng đặt cho cái tên như vậy. (\*là Đầu Trâu vs Mặt Ngựa ak)

Lúc này, hai tên Côn Lôn nô đã được gọi đến Sấu Phường Trai, khi nhìn thấy Dư Thi Thi nằm trên giường, sau màn sa mỏng, tròng mắt hai người nhất thời trừng lớn như mắt bò.

“Phần thưởng cho các ngươi!”

Hoàn Nhan Hồng đã mặt xiêm y vào, bắt chéo chân, ngồi ở một bên. Hai tên Côn Lôn nô này tuy không hiểu tiếng Bắc Chu, nhưng đã được Hoàn Nhan Hồng dạy dỗ nhiều năm, với lại chuyện như vậy không phải là lần đầu tiên phát sinh, cho nên một trước một sau bổ nhào về phía Dư Thi Thi.

“Tiện nhân!”

Nghe được tiếng kêu thảm thiết của Dư Thi Thi, Hoàn Nhan Hồng hung hăng cắn răng, ánh mắt lạnh lùng nhìn thân ảnh phía sau tấm màn.

Nữ nhân này, trước kia chạy đến van cầu hắn, một câu nói rằng không muốn gả cho Phượng Thương, câu nữa lại bảo nàng bị bức, dùng nước mắt lê hoa đái vũ đả động hắn, làm hắn đứng ra chống lại Phượng Thương, cuối cùng nâng nàng lên đến vị trí Thái tử phi.

Hoàn Nhan Hồng vốn tưởng rằng những lời nàng nói là sự thật, sau đó mới phát hiện, trong lòng Dư Thi Thi còn ẩn chứa âm mưu đen tối khác.

Năm đó, bất quá bởi vì thân thể Phượng Thương không tốt, Hoàn Nhan Liệt mới từ bỏ ý định lập hắn ta làm Thái tử, nàng không được làm Thái tử phi, không thể làm Hoàng hậu, cho nên mới trước lễ thành hôn liền đổi ý, làm một con chó đáng thương bò lên giường của hắn, cầu hắn- người mới được sắc phong ngôi Thái tử.

Mà hắn cũng quá mức ngu ngốc, tin lời nàng, xem mình là anh hùng giải cứu thiếu nữ vô tội khỏi ma trảo, không nghĩ tới, nữ nhân này căn bản không hề để ý đến hắn, mà để ý đến Thái tử vị của hắn, cùng với vinh hoa phú quý mà hắn có thể mang đến cho nàng.

Hiện tại, nàng sinh hoàng trường tôn\*, vị trí càng thêm vững chắc, cho nên cũng không cần lợi dụng hắn nữa, tâm tình tịch mịch kia không nhịn được lại nhớ đến tình nhân cũ của nàng, còn trăm phương ngàn kế nghĩ cách để vợ của Thái tử của một quốc gia đi ngoại tình, nữ nhân này đúng là một tiện nhân! (\*cháu trai trưởng trong hoàng tộc)

“Điện hạ, xin người bớt giận!” Một thiếu niên mặt trát phấn trắng, môi điểm đỏ tươi đi đến trước mặt Hoàn Nhan Hồng, đôi tay mềm mại di chuyển trên người Hoàn Nhan Hồng: “Chọc tức thân mình, sẽ khiến người ta đau lòng a!”

Thiếu niên này bất quá mới mười lăm mười sáu tuổi, mi thanh mục tú, nhưng mà trên mặt trát một lớp phấn dày, không nhìn ra tướng mạo vốn có. “Điện hạ, để Nô Nhi đến hầu hạ người đi!”

Thiếu niên nói chuyện, lôi kéo tay của Hoàn Nhan Hồng, đi vào bên trong quần áo mỏng manh. Khi chạm vào một mảnh bóng loáng ôn nhuận bên trong, trên mặt Hoàn Nhan Hồng hiện rõ ý cười: “Vẫn là Nô Nhi tốt! Đến, Bổn cung hảo hảo yêu thương ngươi!”

“Điện hạ, người thật hư—-”

Trong phòng, một mảnh ý xuân. Dư Thi Thi mơ một giấc mộng đẹp, mơ thấy mình ở cùng Phượng Thương, hắn ân ái nàng, yêu thương nàng, hắn không ngừng đẩy nàng lên trên mây, mà nàng cũng cố gắng đón nhận hết thảy của hắn…

Đến lúc chạng vạng, Dư Thi Thi mới tỉnh khỏi mộng, phát hiện ra mình nằm trong tẩm cung, bên người không có một cái bóng, nhưng mùi hương phát ra trên đệm lại nói rõ cho nàng biết, giấc mộng xuân kia là thật, nàng đã thật sự trải qua chuyện như vậy.

“Xem ra ái phi thực vừa lòng sự an bài của bổn cung, tựa hồ, còn có một chút luyến tiếc—” Thanh âm âm dương quái khí của Hoàn Nhan Hồng truyền tới, Dư Thi Thi ngẩng đầu, nhìn đến trên ghế dài ở một bên, Hoàn Nhan Hồng ôm thiếu niên non nớt, âm lãnh nhìn nàng.

“A—-” Dư Thi Thi vội vàng kéo chăn, chưa kịp che khuất toàn bộ thân thể trần truồng của mình, tiếng cười lạnh của Hoàn Nhan Hồng lại truyền tới: “Che gì mà che? Chỗ nào trên người ngươi mà bổn cung còn chưa thấy qua chứ?”

“Điện hạ!”

Thấy Hoàn Nhan Hồng trước mặt thiếu niên kia lại nói chuyện với mình như vậy, Dư Thi Thi không thoải mái nổi. Còn nữa, xem ra, người lúc nãy nhất định không phải Hoàn Nhan Hồng. Tên hỗn đản này! Lại dùng phương thức như thế để nhục nhã nàng! Vì sao lại đối với nàng như vậy! Chẳng lẽ hắn một chút đều không thèm để ý đến chuyện nữ nhân của mình bị người khác vũ nhục sao?

“A ——” Tựa hồ nhận ra Dư Thi Thi đang thầm chửi mình trong lòng, bàn tay to của Hoàn Nhan Hồng vuốt ve tấm lưng của thiếu niên, ánh mắt lại nhìn chằm chằm đầu vai trắng noãn của Dư Thi Thi, “Ít giả vờ trước mặt bổn cung chút! Không phải mới vừa rồi ngươi kêu đích thực vui vẻ sao! Nếu Phượng Thương ở chỗ này, nhìn thấy ngươi si tình với hắn đến thế, ngay cả lúc hoan hảo cũng không quên kêu tên của hắn, hắn nhất định sẽ cảm động lắm a!”

“Điện hạ ——” Sắc mặt Dư Thi Thi trắng bệch.

“Đừng gọi Bổn cung, Bổn cung thấy ngươi thực bẩn!” Hoàn Nhan Hồng đứng lên, như trước ôm thiếu niên không chịu buông tay, “Ái phi, phụ hoàng đã phạt ngươi bế môn tự kiểm điểm một tháng, ngươi liền hảo hảo mà ở Sấu phương trai đi! Về phần Kiệt nhi, Bổn cung sẽ bảo Mai Trắc phi giúp ngươi chiếu cố hắn vài ngày, ngươi không cần quan tâm .”

Hoàn Nhan Hồng ôm lấy thiếu niên đi ra cửa, sau đó, liền có người đi lên, khóa cửa lớn lại.

“Đừng, đừng mà!” Vừa nghe thấy Hoàn Nhan Hồng muốn cho người khác chăm sóc con của mình, bất chấp việc còn không có mặc quần áo, Dư Thi Thi đã chạy xuống giường, đi chân trần vọt tới trước cửa, dùng sức đập lấy cánh cửa.”Đừng, điện hạ, Kiệt Nhi là con ta! Đừng chia rẽ chúng ta! Đừng mà!”

Nghe xong lời cầu xin của Dư Thi Thi, Hoàn Nhan Hồng cũng không hề xoay người, khóe miệng lại lộ lên một cười châm chọc, “Trông coi Thái tử phi cẩn thận!”

Hoàn Nhan Hồng bước nhanh, rời đi, chỉ để lại cho Dư Thi Thi một bóng dáng tàn khốc, nhìn thấy hắn lạnh lùng vô tình như vậy, Dư Thi Thi cắn răng, trong mắt đều là hận ý. Hắn còn ngại nàng bẩn? Hắn vì sao không chịu xem thử chính hắn có bao nhiêu ghê tởm? Nếu nàng sớm biết rằng hắn là kẻ biến thái, thích nam nhân, nàng sẽ không chọn hắn, không thèm chọn cái kẻ còn thua Phượng Thương bệnh lao!

Nghĩ đến Phượng Thương, nghĩ đến hết thảy những điều mình đã bỏ qua, nghĩ đến sự châm chọc mà ban ngày Mộ Dung Thất Thất dành cho mình, Dư Thi Thi hận đến nghiến răng nghiến lợi. Lúc trước không phải bệnh đến sắp chết, vì sao hiện tại càng ngày càng tốt lên? Nếu lúc trước biết ngày sau sẽ như thế này, nàng sẽ không từ hôn.

Bây giờ nên làm gì? Hoàn Nhan Hồng có ý muốn nhốt nàng lại, còn muốn để Hoàn Nhan Kiệt cho Mai Cơ nuôi nấng, như vậy sao được!

Đó là đứa nhỏ mà nàng vất vả hoài thai mười tháng, khó cực sinh ra, sao có thể để hắn đến bên người cái kỹ nữ Mai Cơ kia chứ! Nàng đã mất rất rất nhiều công sức, mới có thể kéo Hoàn Nhan Hồng lên giường, tuy rằng chỉ giao hợp một lần, nhưng mệnh nàng tốt, mới liền sinh nhi tử, hiện tại lại để cho con tiện nhân Mai Cơ kia chiếm tiện nghi, điều đó không có khả năng!

Huống chi, Hoàn Nhan Kiệt là hoàng thái tôn, là gốc rễ giúp nàng sống an ổn ở Đông Cung a! Cũng là lợi thế nhỏ nhoi, quan trọng mà nàng chiếm được giữa hoàng tộc a! Chuyện này không thể như vậy, nàng không thể để cho Hoàn Nhan Hồng đoạt đi chỗ dựa của nàng. Không thể trông cậy vào nam hân, vậy phải ráng hết sức, bảo vệ nhi tử cho bằng được!

Cẩm Huyền cung. Ánh chiều tà chiếu vào tường hồng ngói xanh, vàng lóng lánh. Thái hậu Đông Phương Lam tựa vào xích đu, trong lòng ngực ôm một con chó nhỏ màu trắng, bên cạnh nàng là Thanh cô đã theo nàng nửa thế kỷ.

“Thanh cô, ngươi nói cái Mộ Dung Thất Thất kia không bị Bảo Châu cùng nha đầu Mục gia cho ăn thiệt sao?”

“Dạ đúng thưa thái hậu nương nương.”

“A, ha ha…” Đông Phương Lam cười hai tiếng, trước mắt lại hiện lên cặp mắt như nắng mùa xuân của Mộ Dung Thất Thất, ánh mắt một mảnh hoảng hốt. Rốt cuộc giống ai chứ? Loại cảm giác này thật sự rất quen thuộc ——

Suy nghĩ thật lâu, cũng chưa nghĩ ra được ánh mắt của Mộ Dung Thất Thất rốt cuộc giống ai, Đông Phương Lam không suy nghĩ thêm nữa, mà lại dời sang đề tài khác.”Thanh cô, đêm qua ai gia không mơ thấy Minh Nguyệt, ngươi nói xem, Minh Nguyệt cùng Phượng Tà có phải đã mang theo đứa nhỏ đầu thai rồi hay không? Từ sau khi Minh Nguyệt gặp chuyện không may, ai gia đều mơ thấy bọn họ hàng đêm, nhưng đêm qua, khi bọn họ không tới nữa, ai gia lại không quen lắm…”

Nhìn mái tóc hoa râm của thái hậu, Thanh cô lấy kiện áo khoác, phủ lên trên người nàng. “Tiểu thư, đây là chuyện tốt a! Dân gian không phải nói, nếu mơ thấy thân nhân đã mất, ắt là bởi vì thân nhân kia ở trên trời vẫn nhờ mãi không quên chốn cũ, chậm chạp không chịu đầu thai. Hiện tại, người không mơ thấy công chúa cùng phò mã nửa, nói không chừng bọn họ bởi biết Hoàng thượng hiếu kính với ngài, cho nên rốt cục an tâm, người một nhà đều đầu thai chuyển thế hết a?”

Lời giải thích của Thanh cô, khiến cho Đông Phương Lam gật gật đầu như có điều suy nghĩ.

“Đầu thai thù tốt, đỡ phải khiến ai gia ngày ngày đều vướng bận. Thanh cô a, nhiều năm như vậy, chỉ có ngươi vẫn còn ở bên người ai gia, vẫn là kêu ai gia tiểu thư… Hoàng thượng xác thực nhân hiếu, nhưng mà, dù sao không phải con trai ruột của ai gia. Thanh cô, sau khi ai gia trăm tuổi, ngươi cũng rời đi đi! Hầu hạ ai gia nhiều năm như vậy, ngươi cũng nên vì mình suy nghĩ một chút !”

“Thái hậu, ngươi đây là nói cái gì vậy, ý không phải là đuổi Thanh cô đi sao!”

Nghe Đông Phương Lam nói như vậy, Thanh cô lập tức quỳ gối trước mặt nàng, “Mệnh nhỏ của Thanh cô là do tiểu thư cứu, tiểu thư ở đâu, Thanh cô ở đó! Cho dù vạn nhất tiểu thư mất, Thanh cô cũng muốn đến hoàng lăng lý coi chừng dùm tiểu thư! Thanh cô không đi!”

“Đứng lên, đứng lên!” Đông Phương Lam nâng Thanh cô dậy, “Nói chi những lời ngốc nghếch như vậy! Vì ai gia, ngươi phải sống cô đơn một đời, chẳng lẽ còn muốn ai gia giữ ngươi đến lúc chết sao? Nghe lời ai gia, nếu ai gia đi rồi, ngươi cũng rời đi đi! Đừng ở lại hoàng lăng lý lạnh như băng mà ngây ngốc, nơi ấy rất lạnh, ngươi cũng nên có cuộc sống riêng của mình.”

“Thái hậu —— “

“Tốt lắm, liền định như vậy đi.” Đông Phương Lam đứng lên, thả chó nhỏ xuống mặt đất, “Tuyết Nhi, tự mình đi chơi! Chớ đi xa!”

“Gâu gâu!” Chú chó tên là Tuyết nhi kêu hai tiếng, chạy ra ngoài.

“Thanh cô, ngươi nói Mộ Dung Thất Thất đã đánh cược với ai gia, nàng sẽ thắng chứ? Ai gia cảm thấy Thương nhi đã quyết tâm muốn kết hôn với cô nương này. Ai, không phải ai gia không rõ lí lẽ, là ai gia vừa nghĩ tới thân phận của nàng, trong lòng ai gia liền như bị kim đâm, rất khó chịu.”

“Nếu Chiêu Dương công chúa đã đáp ứng người, tiểu thư, không bằng người cứ chờ xem kết quả đi! Nếu nàng thắng, đây biểu minh rằng nàng và vương gia là trời sinh một đôi, bọn họ thật sự đã bị nguyệt lão kết tơ hồng, vậy người sẽ mau chóng có chắt trai để ôm a! Nếu tiểu thư thắng, đây không phải là rất tốt sao?”

“Ai gia chính là lo lắng, nếu ai gia thắng, Thương nhi thật sự không chịu cưới vợ, vậy nên như thế nào? Phượng gia nhất môn trung liệt, cũng không thể bị chặt đứt hương khói ở đời này đi!”

Thanh cô đỡ Đông Phương Lam, cười khẽ một tiếng, “Tiểu thư, nói vậy, người vẫn là thiện tâm, vẫn là đau lòng Thương vương gia. Chuyện này nếu đã được định rồi, vậy đành đợi xem bên nào may mắn hơn đi! Cho dù Chiêu Dương công chúa thua, nàng ta cũng không oán người. Bất quá a, người đừng trách nô tỳ lắm miệng, nếu Chiêu Dương công chúa thắng, người thật sự sẽ chấp nhận mọi chuyện, thay họ chủ hôn sao?”

Nghe Thanh cô nói như vậy, Đông Phương Lam dừng một chút, hất nàng, liếc mắt một cái, “Ai gia giống người không giữ chữ tín lắm sao? Nếu Bắc Chu quốc thật có thể đoạt vị đầu bảng trong Tứ quốc tranh tài, ai gia nhất định sẽ thay họ lo liệu chuyện hết thảy!” Tứ quốc tranh bá, có từ hồi Tiền Tần. Trước kia, hồi Tiền Tần còn, các châu các huyện trong nước sẽ chọn ra những nhân tài ưu tú đến kinh thành tham gia thi đấu, tỷ thí với nhau, tranh chức võ trạng nguyên. Mãi cho đến sau khi Tiền Tần bị ba gia tộc chia cắt, mới họp bàn, đổi tên thành “Thi đấu tranh bá”, Đông Lỗ cũng tham gia từ đó.

Sau hai mươi lăm năm, từ lúc Bắc Chu, Tây Kỳ, Nam Phượng được thành lập đến hiện tại, mỗi năm năm đều tổ chức tranh bá một lần. Tuy rằng trong quãng thời gian ấy vẫn có xảy ra chiến tranh giữa các nước, nhưng mà cuộc tranh bá này, chưa từng bị hoãn lại dù chỉ một lần, vẫn cứ tổ chức năm năm một lần như trước.

Về chuyện tranh bá, có một số quy định đặc biệt. Tỷ như không hạn chế số tuyển thủ tham gia, chỉ cần nước ngươi có thể xuất ra bao nhiêu người, ta cũng nguyện ý để các ngươi dự thi, cho dù trăm tên cũng chẳng thành vấn đề. Không có năng lực, có thể dùng số lượng để áp đảo đối phương!

Bất quá, bởi vì nhiều người, đánh từng trận rất lãng phí thời gian, hơn nữa cũng để đề phòng chuyện biển người tranh đấu, cho nên liền cho đấu loại trước trận đấu, thông qua đấu loại đến một lần “đại thanh tẩy”, sau đó những người còn lại, mới có thể làm tuyển thủ chân chính tham gia trận chung kết.

Về phần địa điểm tổ chức Tứ quốc tranh bá, quốc gia nào từng thua bét bảng ở lần đấu trước, liền đăng cai tổ chức đợt này, về phần nội dung tỷ thí, sẽ do quốc gia đứng đầu bảng lần trước ra đề. Tựa như lần này, Đông Lỗ nhờ thắng trận năm năm trước mà liền trở thành nước ra đề, còn Bắc Chu vì đứng bét bảng nên đành làm nơi tổ chức.

Tuy rằng không có văn bản quy định rõ ràng, nhưng từ trước đến nay, Tứ quốc tranh bá đều được tổ chức ở U Vân mười sáu châu. U Vân mười sáu châu vốn là nơi có thể tiến vào mà tấn công, cũng có thể vừa lui vừa thủ, quả là một khu vực tuyệt hảo. Năm đó bốn nước nước nào cũng chẳng muốn buông tha U Vân mười sáu châu, nhưng cũng chẳng có nước nào có đủ năng lực để đoạt lấy, cuối cùng chỉ có thể phân đều ra làm bốn phần, chia U Vân mười sáu châu ra làm Bắc tứ châu, Tây tứ châu, Nam tứ châu cùng Đông tứ châu, củng cố thế cân bằng cho đại lục.

Tuy rằng quốc lực cùng binh lực của Bắc Chu cực mạnh, năng lực toàn dân thực cường hãn, nhưng mà lại cực kỳ ít nhân vật nổi trội. Tổng cộng có bốn lần tổ chức Tứ quốc tranh bá, Bắc Chu dù một lần cũng chẳng thể đoạt được vị đầu bảng, điều này khiến cho Bắc Chu có chút mất mặt.

“Nam tử dự thi không thể trên 23 tuổi, nữ tử không thể vượt quá 18 tuổi?” Nhìn đến câu này, Mộ Dung Thất Thất nở nụ cười, cánh tay chọc chọc Phượng Thương đang ngồi một bên: “Vương gia, xem ra tuổi của chàng, không tham gia trận đấu này được a! Nói vậy, làm sao mới tốt được đây? Vạn nhất người bên ta vô dụng, Bắc Chu quốc thua thì phải làm sao bây giờ?”

Năm nay Phượng Thương đã được 25 tuổi, dựa theo điều lệ của trận đấu, hắn tất nhiên đã quá tuổi, không thể tham gia trận đấu. Thấy Mộ Dung Thất Thất nhắc đến chuyện tuổi của mình, Phượng Thương vươn tay nắm lấy tay Mộ Dung Thất Thất, nâng niu thưởng thức: “Không phải khanh khanh chê ta già đấy chứ? Hay là khanh khanh thích thanh niên tiểu sinh, tỷ như Thượng Quan tướng quân gì đó a?”

Nghe Phượng Thương nhắc đến Thượng Quan Vô Kỵ, Mộ Dung Thất Thất liền nhẹ giọng “phì” một tiếng. Tuy rằng nhiệm vụ của Thượng Quan Vô Kỵ là hộ tống nàng bình an đến Bắc Chu thành hôn, nhưng vì hôn sự bị Thái hậu ngăn trở, sứ mạng của hắn vẫn chưa hoàn thành, cho nên chỉ có thể ở lại chờ đợi trong Dịch Quán.

Trong quãng thời gian này, Thượng Quan Vô Kỵ đã nhiều lần đến Nam Lân vương phủ tìm Mộ Dung Thất Thất, lại luôn bị quản gia Phượng Tề ngăn lại, một hơi một lời :”Vương gia nhà ta đang bồi dưỡng cảm tình với vương phi”, chọc cho khuôn mặt anh tuấn của Thượng Quan Vô Kỵ đỏ đến mức sắp bức ra máu.

Đương nhiên, những lời như vậy, đều là do Phượng Thương đứng sau sai khiến Phượng Tề nói, mục đích chính là hy vọng Thượng Quan Vô Kỵ biết khó mà lui. Mộ Dung Thất Thất là người của hắn, sao có thể để người khác mơ tưởng đến chứ!

Nhưng mà, xem ra vị tướng quân trẻ tuổi này có chút cố chấp, ngày ngày đếu đến quý phủ để “thỉnh an công chúa”, tuy rằng phải liên tục đứng canh cửa, cũng nghe rất nhiều về chuyện tình cảm tốt đẹp giữa Phượng Thương cùng Mộ Dung Thất Thất, nhưng hắn thủy chung kiên trì, quyết tâm phải nhìn thấy Mộ Dung Thất Thất mới được.

So về cố chấp, Phượng Thương há sợ!

Hiện tại hắn đã đem Thượng Quan Vô Kỵ “chăm chỉ” trở thành đối tượng giao chiến, tốt xấu gì hắn cũng là chiến thần trẻ tuổi, hiện tại thiên hạ thái bình, hắn không có việc gì để làm, đành đi “thủ thành”, vốn là chuyện sở trường của hắn. Bảo vệ ngôi thành mang tên Mộ Dung Thất Thất, đá bay tất cả những kẻ mơ tưởng đến nàng, là chuyện quan trọng nhất.

“Vương gia, người nói không đúng chút nào! Ta đây đặc biệt không giống người thường, chỉ thích nam nhân thành thục! ‘Lão nam nhân’ có thể nhai, có thể bóp, còn có thể luyện răng a! Nhất cử tam đắc\*! Trẻ tuổi lại chướng mắt ta!” (\*ý cũng tương tương với nhất cử lưỡng tiện ấy)

Mộ Dung Thất Thất nói năng hùng hồn, chọc Phượng Thương cười ha hả, ôm lấy Mộ Dung Thất Thất vào trong lòng, cằm nhẹ nhàng cọ xát cái trán của nàng, từ sau khi tiểu nữ nhân này mở rộng trái tim, tính cách càng thêm hoạt bát, đáng yêu.

“Khanh khanh, ta lại rất thích cây trái tươi ngon mọng nước như nàng a, còn nữa răng ta không tốt, ăn trái tươi cũng không cần nhai, chỉ nuốt nguyên quả vào —–”

“Nói vậy, vương gia cùng ta là một cặp tuyệt phối sao?” Hai má Mộ Dung Thất Thất đỏ ửng, nhưng lời nói phát ra khỏi miệng, lại lớn mật hơn rất nhiều.

“Đó là đương nhiên! Chẵng lẽ nàng đã quên, sứ mạng duy nhất của nàng khi đến thế gian này chính là làm Vương phi của ta sao?” Phượng thương nói như vậy, khiến Mộ Dung Thất Thất hoàn toàn đỏ mặt. Nguyên bản còn muốn tranh cãi với Phượng Thương, xem thử rốt cuộc ai “mặt dày” hơn, không nghĩ tới đã tranh giành mấy ngày nay với người nào đó, cuối cùng nàng vẫn chịu thua trước cái kẻ kia, thật sự chẳng thể nói thêm lời nào có thể buồn nôn hơn lời này ——

Hai người này không coi ai ra gì mà liếc mắt đưa tình, trong phòng, Như Ý cùng Tố Nguyệt đỏ mặt, vừa hầu hạ chủ tử, vừa đưa cái tai nóng rần lên tiếp tục nghe bọn họ nói lời tâm tình.

Tình huống như vậy đã xuất hiện năm ngày rồi, tuy rằng không biết rằng trong bữa tiệc ngày đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng mọi người đều cảm nhận rõ được Phượng Thương đã chiếm được rất nhiều cảm tình của Mộ Dung Thất Thất , hai người thường xuyên làm những hành động thân mật nho nhỏ, hoặc là nói chút lời mật ngọt chết người, khiến cho lũ hạ nhân như họ thật rất rất thẹn thùng.

Bất quá, mặc kệ bọn Tố Nguyệt có ngượng ngùng đến cỡ nào, đôi nam nữ chủ phủ ăn ngọt đến nghiện, tùy ý đi trong vương phủ đều có thể nghe được tiếng cười của Phượng Thương, đây là lần đầu hắn cười sau mười năm, khiến cho bọn hạ nhân không có việc gì cả ngày đều đứng hóng ngoài Thính Tùng lâu, muốn biết này rốt cuộc vị Tân vương phi này có cái thủ đoạn gì, có thể khiến cho Vương gia thoải mái như thế.

Trong lúc nhất thời, ngoại thành Thính Tùng lâu trong Nam Lân Vương phủ liền trở thành nơi có dòng người tấp nập nhất, tất cả mọi người đều nghĩ muốn nhìn xem phong thái của tân vương phi.

Đáng tiếc vị Vương gia Phượng Thương này có dục vọng chiếm hữu quá mạnh mẽ, chưa bao giờ để cho Mộ Dung Thất Thất rời khỏi người mình nửa bước, cho dù đi ra ngoài, cũng dùng sa che mặt nàng lại, cho nên vị Chiêu Dương công chúa đến từ Tây Kỳ quốc này, trở thành điều bí ẩn trong lòng mọi người. Mà lời đồn về vị công chúa này, bị người trong vương phủ truyền ra bên ngoài, cũng trở thành vấn đề được nhiều người nhiệt liệt bàn luận nhất

Từ sau tẩy trần yến, thái hậu không tiếp tục làm khó Mộ Dung Thất Thất nữa, nhưng chuyện đánh cuộc không biết bị ai truyền ra ngoài, hiện giờ toàn bộ ngõ lớn ngõ nhỏ trong Yến kinh đều lưu truyền chuyện này, cũng có sòng bạc mở sòng cược, cá xem Bắc Chu quốc có thể đoạt vị trí nhất bảng, Mộ Dung Thất Thất có thể thuận lợi lên làm tân vương phi hay không.

Từ thời Bắc Chu quốc được lập đến hiện tại, liên tiếp bốn lần thi đấu đều mang thất bại trở về, lần trước càng không cần phải nói, vẫn là nước đứng nhất từ dưới đếm lên, chẳng lẽ lần này, có thể vì một cái hòa thân công chúa mà trở mình ? Kia có thể sao?

Rất nhiều người đều thầm nghĩ chuyện này là không thể. Vô luận Mộ Dung Thất Thất thần bí đến mức nào, đều không thể thay đổi chuyện nàng là “Phế vật” , vô luận vị Nam Lân vương Phượng Thương này có vĩ đại đến mưc nào, cũng không thay đổi nổi cái mệnh khắc thê của hắn.

Đồng dạng, vô luận Bắc Chu quốc rất cường đại, cũng không thể thay đổi việc nước này không có cao thủ ưu tú. Tuy rằng đây chỉ là trận đấu giữa đám người trẻ tuổi, nhưng năng lực của bọn họ, lại chính là tương lai của đất nước, đây là đạo lí mọi người đều hiểu, cơ hồ mọi người đều cho rằng Mộ Dung Thất Thất sẽ thua, Bắc Chu quốc cũng vậy.

Tuy rằng dân chúng yêu nước, đều hy vọng Bắc Chu quốc có thể trở thành nước thằng cuộc lần này, nhưng mà sự thật rành rành trước mắt, hơn nữa việc này quan hệ đến cái ví tiền của họ sẽ đầy ự hay khô quắt, cho nên bọn họ cuối cùng vẫn là lựa chọn ý nghĩ chân thực nhất trong lòng mình.

Bất quá, mọi chuyện luôn luôn có ngoại lệ. Khi Quang Hoa công tử dùng năm trăm vạn bạc trắng cá Bắc Chu quốc sẽ thắng, toàn bộ Yến Thành đều náo động.

Quang Hoa công tử? Là nhân vật nào? Trên đại lục này, chỉ cần nơi nào có nữ nhân, liền không ai không biết Quang Hoa công tử. Nếu đến tuổi trưởng thành, khi nữ nhân có thể nói lời mơ mộng, vậy Quang Hoa công tử nhất định sẽ trở thành giấc mộng lớn nhất trong lòng bọn họ.

Chưa từng có một người nam nhân nào, có thể hiểu rõ nhu cầu cùng khát vọng trở nên xinh đẹp của nữ nhân rõ đến vậy, hơn nữa còn có thể biểu đạt ra thông qua trang sức cùng trang phục. Nữ nhân trên đời này, vô luận cao quý hay hèn mọn, vô luận xinh đẹp hay xấu xí, chỉ cần là nữ tử, đều có một chút ý thích chưng diện. Mà Quang Hoa công tử, lại là người thỏa mãn tâm nguyện của các nàng.

Đối với nữ nhân mà nói, mặc dù các nàng không mua nổi những trang sức cùng trang phục sang quí này, chính là chỉ cần có thể liếc mắt một cái, chẳng sợ ngay sau đó có thể chết, cũng cam tâm tình nguyện.

Hiện tại, Quang Hoa công tử thế nhưng cá Mộ Dung Thất Thất sẽ thắng, khiến cho ánh mắt mọi người không nhịn được đều hướng về cái kẻ đang ở Nam Lân vương phủ.

Quang Hoa công tử, tất nhiên không ai gặp qua, cho nên mới bị tôn truyền đến vô cùng kì diệu, có người nói hắn là hoàng tử của một quốc gia, có người nói hắn là thế gia công tử, còn có người nói hắn là hậu duệ của ẩn tộc thần bí, tóm lại, đủ loại thân phận ly kỳ đều bị gán hết lên người hắn.

Mà như vậy một cái Quang Hoa công tử thần bí thế nhưng đặt năm trăm vạn trên người Mộ Dung Thất Thất, chuyện này khiến cho mọi người có chút mê mê tỉnh tỉnh.

Ngay tại lúc mọi người chờ xem Nam Lân Vương Phượng Thương sẽ tra hỏi Mộ Dung Thất Thất về quan hệ giữa nàng và Quang Hoa công tử, Nam Lân Vương phủ sẽ náo loạn đến thế nào, một người thần bí khác lại trực tiếp cá một ngàn vạn cho Bắc Chu thắng.

Lần này, độ chịu chơi hơn hẳn Quang Hoa công tử, hơn nữa đối phương không lưu lại bất cứ tin tức gì về mình, khiến cho khắp phố phường nổi lên nhiều lời đồn đoán, thậm chí có người hoài nghi người nọ là Bắc Chu hoàng đế Hoàn Nhan Liệt, hoàng đế thấy dân chúng nước mình cược chính họ thua, trong lòng bất bình, mặt mũi mất hết, thế nên mới mở quốc khố, lấy một ngàn vạn mua lại mặt mũi.

Chính là, hết thảy đều là đoán, đều là mây bay. Lời đồn càng ngày càng nhiều thêm, lại thủy chung không người công bố chân tướng. Mộ Dung Thất Thất vốn đã là nhân vật phong vân, nhờ Quang Hoa công tử cùng thần bí nhân, liền trở thành nhân vật được chú ý nhất. Này đó cũng không ảnh hưởng đến cuộc sống của Mộ Dung Thất Thất, lại khiến cho một số nữ nhân hận đến nhe răng trợn mắt. “Khốn kiếp! Khốn kiếp!” Hoàn Nhan Bảo Châu một cước đem cái băng ngồi đá ngả lăn, giận bừng bừng mà đem đồ sứ đ trong nhà ập vỡ trên đất. Nàng vốn còn muốn nhìn Mộ Dung Thất Thất bị cười nhào , không nghĩ tới bây giờ lại xuất hiện hai nam nhân, quấy rầy tâm tình nàng xem kịch vui.

“Khốn kiếp!”

“Công chúa, xin ngài bớt giận!” Vịnh Nhi vội vàng tiếp được bình sứ trong tay Hoàn Nhan Bảo Châu, đưa cho người khác cầm lấy, còn mình thì vịn Hoàn Nhan Bảo Châu ngồi xuống, “Công chúa, ngài đừng vì tiện nhân kia mà chọc tức thân thể của mình. Thân thể ngài quý giá a! Tức bị bệnh chỉ để cho người thân đau đớn kẻ thù sung sướng. Rồi hãy nói, lập tức sẽ phải đến cuộc thi lớn rồi, ngài không phải là muốn ở cuộc so tài mở ra phong thái sao, bị bệnh thì không thể làm được a!”

“Bổn cung chính là không phục!”

Hoàn Nhan Bảo Châu cắn môi, nước mắt ở trong mắt từ từ lăn xuống, “Đi, đem Cừu Nhi gọi tới, nàng không phải nói có biện pháp đối phó Mộ Dung Thất Thất sao, gọi nàng tới đây.”

Vịnh Nhi mang Cừu Nhi đến, đây là một nữ nhân dùng khăn che mặt, chỉ lộ ra ánh mắt. Mặc dù chỉ lộ ra ánh mắt, nhưng cặp mắt kia, nhưng xinh đẹp được động lòng người.

“Nô tỳ Cừu Nhi ra mắt công chúa!”

“Đứng lên đi!” Hoàn Nhan Bảo Châu phất tay một cái, khiến người khác lui ra, chỉ để lại Vịnh Nhi cùng Cừu Nhi hai người.”Ngày hôm đó Bản Cung cứu ngươi, sau đó ngươi nói ngươi là Tây kỳ, thật sự?”

“Dạ, nô tỳ là người Tây kỳ quốc .”

“Ngươi là người Tây kỳ quốc , vậy ngươi cùng Bổn cung nói một chút quan hệ sâu xa giữa ngươi cùng Mộ Dung Thất Thất .”

“Dạ!” Nhắc tới Mộ Dung Thất Thất, trong mắt Cừu Nhi đỏ lên hận ý cùng sát ý lạnh băng băng, ngay cả Vịnh Nhi ở bên cạnh đều cảm thấy sợ. Cừu Nhi xài một canh giờ, kẻ lại quan hệ sâu xa giữa mình và Mộ Dung Thất Thất, nghe lời mà Cừu Nhi nói…, Hoàn Nhan Bảo Châu nhìn nàng như có điều suy nghĩ, tin tưởng một phần, lại cũng không tin hoàn toàn.

“Cừu Nhi, ngươi đã nói Mộ Dung Thất Thất ghen tỵ với dung mạo của ngươi, phá hủy mặt của ngươi, vậy thì đem cái khăn che mặt của ngươi bỏ xuống, để cho Bổn cung xem một chút mặt của ngươi.”

Lời của Hoàn Nhan Bảo Châu vừa nói ra…, để cho thân thể Cừu Nhi run rẩy xuống, hít một hơi thật sâu, nàng chậm rãi giải khai khăn che mỏng trên mặt trước mặt.

Vừa nhìn một cái, khiến cho Hoàn Nhan Bảo Châu rút một miệng lãnh khí. Đó là một gương mặt dử tợn! Phía trên hiện đầy tất cả vết sẹo lớn nhỏ tròn dài, tựa như cây đậu nấu chín, sau đó trải rộng ra ở trên mặt Cừu Nhi vậy.

Mà má trái nàng bởi vì thương thế nặng, vết thương sinh mủ, còn không có kịp thời chữa trị mà rửa nát, sau đó lộ ra thớ thịt mới, là màu hồng đào, hé ra làm da trắng noãn, cùng những vết sẹo khô vàng kia, đem một gương mặt xinh đẹp, hủy diệt sạch sẽ.

“Ngươi thương này, là nàng làm sao mà làm ra?” Hoàn Nhan Bảo Châu che miệng, chân mày nhíu chặt, khoát tay để cho Cừu Nhi đeo lên cái khăn che mặt mà trả lời.

“Dầu sôi phun .”

Chỉ đơn giản mấy chữ, là có thể làm cho người ta nghĩ đến tình cảnh tàn khốc lúc ấy.

Thì ra những điều này là do Mộ Dung Thất Thất làm! Hoàn Nhan Bảo Châu kinh hãi, không nghĩ tới cái nữ nhân nhìn như nhu nhược kia, lại hạ thủ ác độc như thế. Cũng bởi vì nam nhân nàng thích nhìn Cừu Nhi nhiều hơn một cái, cũng bởi vì Cừu Nhi lớn lên so sánh với nàng xinh đẹp hơn, nàng liền làm ra chuyện tàn nhẫn như vậy! Nữ nhân độc ác vậy, làm sao có thể ở lại bên cạnh Thương ca ca chứ! Vừa nghĩ tới Ninh nhi bên cạnh mình, cũng bởi vì Mộ Dung Thất Thất mà chết, Hoàn Nhan Bảo Châu lại nổi trận lôi đình.

“Cừu Nhi, ngươi cùng Bổn cung đi! Bổn cung dẫn ngươi đi Nam Lân vương phủ, tìm Mộ Dung Thất Thất ngay mặt làm rõ, Bổn cung trả lại công đạo cho ngươi, cũng muốn để cho Nam Lân vương biết bộ mặt thật đáng ghê tởm của Mộ Dung Thất Thất như thế nào!”

Hoàn Nhan Bảo Châu vỗ cái bàn, đứng lên lập tức muốn đi, lại bị Cừu Nhi ôm lấy chân, đau khổ cầu khẩn.

“Công chúa, nô tỳ biết ngài vì muốn nô tỳ tốt, nô tỳ thật lòng cảm tạ ngài, nhưng nếu ngài cứ như vậy mà đi qua, chẳng những có hại cho nô tỳ, cũng sẽ liên lụy đến ngài a! Hôm nay Mộ Dung Thất Thất đang được Nam Lân vương sủng ái, cho dù ngươi nói chuyện, thì Nam Lân vương chưa chắc có thể nghe vào tai, ghi ở trong lòng, huống chi là nô tỳ một tiểu nhân vật hèn mọn chứ!”

Lời nói của Cừu Nhi có đạo lý, để cho Hoàn Nhan Bảo Châu dừng bước, nhưng chỉ một lát, nàng liền nghĩ đến biện pháp khác.

“Như vậy không được, vậy Bổn cung dẫn ngươi đi Cáo ngự trạng! Tìm phụ hoàng! Hắn nhất định sẽ vì ngươi làm chủ !”

Lời nói của Hoàn Nhan Bảo Châu…, để cho Cừu Nhi cười khổ một tiếng, tiếp tục dập đầu, “Công chúa thiện tâm, tin tưởng lời nô tỳ nói…, nguyện ý vì nô tỳ ra mặt, nhưng mà Mộ Dung Thất Thất là hòa thân công chúa của Tây kỳ quốc, thân phận cao quý, cho dù nàng giết một hai nô tài, cũng bất quá là chuyện tầm thường. Hoàng thượng mặc dù thánh minh, nhưng Nam Lân vương là cháu mà hoàng thượng cực kỳ yêu thương, tự nhiên là có yêu ai yêu cả đường đi, như thế nào lại bởi vì một nô tài Tây kỳ quốc , mà truy cứu sai lầm của Mộ Dung Thất Thất đây!”

“Chẳng qua là chuyện nhỏ, cũng không thể nhất cử đánh bại Mộ Dung Thất Thất, ngược lại sẽ liên lụy công chúa, tổn thương quan hệ của ngài cùng Nam Lân vương, chuyện như vậy là quả quyết không thể làm , xin công chúa nghĩ lại!”

Tiếng khóc của Cừu Nhi bi thương, cũng nói ra những chỗ quan trọng, để cho Hoàn Nhan Bảo Châu phải dừng lại cước bộ, suy tư lời Cừu Nhi nói.

Đúng vậy, hiện tại Phượng Thương đối với Mộ Dung Thất Thất sủng ái cả kinh thành mọi người đều biết rồi, lúc này, vì một nô tỳ, để cho Phượng thương buông tha Mộ Dung Thất Thất, chuyện này cũng quá không thuyết phục. Nếu như không thể thuận thế vặn ngã Mộ Dung Thất Thất, ngược lại còn bị nàng cắn ngược lại một cái, vậy hình tượng của mình ở trong lòng Thương ca ca không phải toàn bộ bị phá hủy sao!

Chẳng qua là, cái gì cũng không thể làm, thì trong lòng rất khó chịu.

Biết rất rõ ràng người đàn bà kia lòng dạ rắn rết, ác độc vô cùng, nhưng cái gì cũng không thể nói, cái gì cũng không thể làm, còn phải nhìn nàng chiếm cứ sự ôm ấp của Phượng thương, ngày sau trở thành tân nương của Phượng thương , điều này làm cho Hoàn Nhan Bảo Châu làm sao có thể tiếp nhận.

“Điều này cũng không được, vậy cũng không được, vậy ngươi nói, Bổn cung phải làm gì? !”

“Công chúa!” Cừu Nhi lần nữa quỳ lạy ở trước mặt Hoàn Nhan Bảo Châu, cái trán loang lổ thật sâu dập đầu trên đất, “Công chúa nếu quả thật thương yêu nô tỳ, xin cho có nô tỳ ở bên cạnh hầu hạ công chúa! Có câu nói, nhỏ không nhịn sẽ hại việc lớn. Mộ Dung Thất Thất quá biết ngụy trang, ngài không có chứng cứ chính xác, là không thể làm gì đối với nàng. Đã như vậy, chỉ có thể đợi chờ thời cơ.”

“Nô tỳ mặc dù không có khả năng gì, nhưng hận ý đối với Mộ Dung Thất Thất cùng công chúa là giống nhau, nô tỳ thỉnh cầu có thể ở lại bên cạnh công chúa, vì công chúa làm trâu làm ngựa, hầu hạ công chúa, chờ cơ hội! Nô tỳ cùng Mộ Dung Thất Thất cừu hận bất cộng đái thiên, một ngày nào đó, nô tỳ sẽ đem đầu người của Mộ Dung Thất Thất dẫm ở dưới chân, làm cho nàng phải hối hận vì những gì mình đã làm trong quá khứ!”

Nhìn bộ dáng của Cừu Nhi , Hoàn Nhan Bảo Châu trầm tư chốc lát, cuối cùng đành gật đầu, “Tốt! Bên cạnh của Bổn cung vừa lúc thiếu một thiếp thân cung nữ, ngươi hãy theo hầu hạ. Bất quá, trước kia ngươi không phải nói có biện pháp đối phó Mộ Dung Thất Thất sao? Tại sao hiện tại lại biến thành đợi chờ thời cơ rồi?”

Có thể lưu lại, trong lòng Cừu Nhi thở phào nhẹ nhỏm, đối với vấn đề của Hoàn Nhan Bảo Châu, Cừu Nhi vội vàng cẩn thận trả lời.

“Hồi công chúa, lập tức chính là cuộc thi tứ quốc tranh bá. Nô tỳ nghe nói Thái hậu đối với Mộ Dung Thất Thất thật là bất mãn, sau đó bởi vì Nam Lân vương kiên quyết, mới không thể không cùng Mộ Dung Thất Thất lập đánh cuộc, đánh cuộc được chính là trong cuộc thi tứ quốc tranh bá phải đứng đầu tên. Cho nên, cuộc thi tứ quốc tranh bá, chính là cơ hội của chúng ta .”

“Chỉ cần âm thầm ngăn trở, không để cho Bắc Chu quốc thắng, vậy Mộ Dung Thất Thất coi như không làm được Nam Lân vương phi. Một hòa thân công chúa, nhưng không có hòa thân thành công, cái này chẳng khác gì đánh cho nàng một bạt tai a!”

Nói đến thời điểm hưng phấn, trong mắt Cừu Nhi lóe ra ánh sáng khác thường, Hoàn Nhan Bảo Châu nhìn thấy cũng sửng sốt. Mặt đã bị hủy thành như vậy, mà ánh mắt vẫn đẹp thế, mặc dù bị cừu hận làm mờ, giọng nhiễm khàn khàn, nhưng hai mắt vốn mỹ lệ cũng không có vì vậy mà giảm đi quá nhiều. Xem ra người này trước kia nhất định là mỹ nhân bại hoại! Lúc này, Hoàn Nhan Bảo Châu đối với lới nói của Cừu Nhi đã tin mấy phần.

“Vậy sao đó?” Nghe Cừu Nhi nói sướng khoái, tâm tình của Hoàn Nhan Bảo Châu cũng khá rất nhiều, phảng phất như thấy bộ dáng bi thẩm của Mộ Dung Thất Thất bị đuổi ra cửa cung, không nhịn được mà muốn tiếp tục thấy màn tiếp theo.

“Nàng vốn là chính là bị sắc phong công chúa, hiện tại bị Bắc Chu quốc hoàng thất từ hôn, Tây kỳ quốc yêu quý mặt mũi, tự nhiên là sẽ không tiếp nhận . Đến lúc đó, không có bối cảnh Tây kỳ quốc này, cũng không còn thân phận công chúa che chở, vậy Mộ Dung Thất Thất bất quá là nữ tử bình thường , còn không phải là tùy ý công chúa xử trí? !”

Giọng của Cừu Nhi, tựa hồ có một loại lực đầu độc vậy, nghe xong Nhan Bảo Châu tâm tình thật tốt. Mới vừa rồi trên mặt nàng mây đen giăng đầy, giờ phút này đã là vạn dặm trời quang rồi, phảng phất cuộc sống Mộ Dung Thất Thất rơi đài sắp tới, mà vị trí Nam Lân vương phi, cũng là của nàng.

“Cừu Nhi, ngươi nói quá đúng! Bổn cung ở bên cạnh tại sao không có người cơ trí như ngươi thế! Ngươi nói, đến lúc đó Bổn cung bắt được Mộ Dung Thất Thất, hành hạ nàng thế nào? Là chém đầu của nàng, hay là rút đầu lưỡi của nàng? Đúng, Bổn cung muốn rút đầu lưỡi của nàng trước, ở trên mặt của nàng vẻ loạn, đợi nàng đau khổ cầu khẩn thời điểm, sẽ cắt vỡ cổ họng của nàng!”

Hoàn Nhan Bảo Châu càng nói càng hưng phấn, còn rút đao ra, trên không trung khoa tay múa chân.

“Công chúa, đối với cô gái mà nói, bị phá hư danh tiết là sống không bằng chết nhất. Yên kinh nhiều tên khất cái như vậy, không bằng ngài tìm một chút tên khất cái nhiều ngày không có hưởng qua vị thịt, đem Mộ Dung Thất Thất thưởng cho bọn họ, để cho bọn họ cũng nếm thử mùi vị hòa thân công chúa.”

Cừu Nhi đề nghị, để cho Hoàn Nhan Bảo Châu trợn to hai mắt, hoàn toàn bất khả tư nghị.”Còn có thể như vậy sao?”

“Dĩ nhiên!” khóe miệng Cừu Nhi lộ ra nụ cười thê lương, trong đầu như hiện ra một màn trên mặt đất trong lao tù kia. Bộ dáng nam nhân đó thở dốc, máu tươi ồ ồ nhiễm đỏ rơm rạ, ánh nến đêm tối lờ mờ, sỉ nhục như vậy, nàng trọn đời cũng sẽ không quên mất, nàng thề, nhất định phải báo thù, muốn cho Mộ Dung Thất Thất sống không bằng chết!

“Bất quá, công chúa, ngài hiện tại phải làm chính là đi tốt bước đầu tiên như thế nào. Nam Lân vương là người đứng đầu Bắc Chu quốc, vì nữ nhân yêu mến, hắn nhất định sẽ đem hết toàn lực đi đoạt vị trí đầu. Ngài nên làm như thế nào, làm sao phá hư, đây là điều cần chú ý nhất hiện tại. Mặc dù Nam Lân vương không có ở đây dự thi tuyển thủ, nhưng là nô tỳ nghe nói, thủ hạ của Nam Lân vương đều là nhân tài hiếm thấy. . . . . .”

“A, cái này ngươi yên tâm!” Hoàn Nhan Bảo Châu ngẩng đầu, khóe miệng lộ ra nụ cười giễu cợt.

“Nước khác như thế nào, Bổn cung không biết, nhưng Bắc Chu từ trước chỉ điểm bốn nam bốn nữ, tám vị tuyển thủ. Vừa vặn Bổn cung cũng là tuyển thủ năm nay, hơn nữa những thứ tuyển thủ khác Bổn cung cũng quen biết, ở Bắc Chu quốc, không ai không biết Bổn cung thích Thương ca ca, bọn họ nếu như muốn ngăn trở nhân duyên Bổn cung , Bổn cung sẽ đối với bọn họ không khách khí! Chuyện này chỉ cần Bổn cung ra mặt, mặt mũi này bọn họ sẽ không thể không cho. Đến lúc đó cho dù Thương ca ca có lòng, cũng là có lòng mà vô lực .”

“Nhưng phàm là luôn luôn ngoại lệ. . . . . .”

“Hừ! Không thể vì bản cung sở dụng, vậy thì không cần giữ lại!” Câu nói sau cùng, Hoàn Nhan Bảo Châu nói như chặt đinh chém sắt, trên mặt ác độc, cùng Cừu Nhi vô cùng tương tự.

## 60. Chương 67

Chương 67: Phượng Thương phát bệnh!

Thấy Hoàn Nhan Bảo Châu tin lời của mình, trong mắt Cừu Nhi hiện lên một tia khoái ý. Công chúa Bắc Chu quốc này thật là đầu óc ngu si, chỉ nói một câu, nàng liền tin. Hay là trong hoàng cung này nữ nhân lớn lên đều được thâm thụ sủng ái, nhưng thông minh lại không đủ?

Né thật lâu, rốt cuộc tìm được một cơ hội đến gần Hoàn Nhan Bảo Châu, Cừu Nhi làm sao lại buông tha cho!

Nếu không phải bởi vì dọc theo đường đi đều có người đuổi giết nàng, nàng như thế nào lại bỏ đi dung nhanh như hoa như ngọc của mình. . . . . . Đây hết thảy cũng đều là vì Mộ Dung Thất Thất! Nếu không phải Mộ Dung Thất Thất mang đến con tiện nhân Phỉ Thúy kia, thì hết thảy những chuyện sau này cũng sẽ không xảy ra, nàng hiện tại cũng sẽ hoàn hảo ngồi trên vị Tĩnh Vương trắc phi, sao lại bị như thế này chứ!

Cho nên, thù này nàng nhất định phải báo!

Cừu Nhi đắm chìm ở trong khoái cảm ảo tưởng báo thù, bỗng nhiên ngửi thấy được một cỗ mùi thuốc nhẹ, lấy lại tinh thần mới phát hiện, Vịnh Nhi cầm trong tay một hộp ngọc, bên trong có một viên thuốc trân châu lớn nhỏ đen nhánh, mùi vị kia chính là từ đây phát ra .

“Công chúa, ngài đây là ——” Cừu Nhi nheo mắt. Xem ra Hoàn Nhan Bảo Châu so sánh với Long Trạch Vũ Nhi thông minh hơn nhiều!

“Đây là quy tâm hoàn.” Lúc này, Hoàn Nhan Bảo Châu đã không còn bộ dạng xúc động như vừa rồi, nghiêng chân, ngồi ở trên ghế, bàn tay cong thành lan hoa chỉ, chậm rãi thổi trôi lá trà trong chén trà.

“Bổn cung mặc dù thương hại ngươi, nhưng dù sao ngươi cũng là người Tây kỳ quốc. Có câu nói, lòng người khó dò, ngươi nói xem bổn cung làm sao có thể tin tưởng lời ngươi nói đây? Nếu muốn lưu lại ở bên cạnh bổn cung, vậy thì ăn viên thuốc này đi, bổn cung sẽ tin tưởng ngươi, hơn nữa còn giúp ngươi báo thù.”

Thì ra là, này cô công chúa Bắc Chu quốc này cũng không phải là người ngu ngốc? Quy tâm hoàn? A, tên gọi này cũng thật là tốt, quy tâm, quy tâm, đoán chừng chính là làm cho người ta ăn, là độc dược điều khiển người ăn. Cừu Nhi quả quyết không nghĩ tới Hoàn Nhan Bảo Châu sẽ xuất ra chiêu này với mình.

Thuốc này, lẳng lặng nằm ở trong hộp ngọc, đặt ở trước mặt Cừu Nhi. “Cừu Nhi cô nương, ăn đi! Ăn xong công chúa nhà ta sẽ tin tưởng lời của ngươi!” Vịnh Nhi đứng ở bên cạnh Cừu Nhi, lẳng lặng nhìn nàng, khóe miệng cong lên, ôn nhu nói.”Tin tưởng Cừu Nhi cô nương sẽ không để cho công chúa nhà ta thất vọng !”

Đây chẳng qua là bước đầu tiên. Nếu như được trợ giúp từ Hoàn Nhan Bảo Châu, nhất định phải đầu nhập vào nàng ta.

Nhìn viên quy tâm hoàn đen nhánh tản ra sự lạnh lẽo khủng khiếp, Cừu Nhi khẽ cắn răng, cầm lên đút vào trong miệng, nuốt nước miếng, ép buộc mình nuốt xuống.

“Tốt!”

Thấy Cừu Nhi không do dự, Hoàn Nhan Bảo Châu gật đầu, “Ngươi yên tâm, bổn cung sẽ không hại ngươi! Mỗi tháng bổn cung cũng sẽ cho ngươi giải dược, để không đến nổi thống khổ. Chờ chuyện làm tốt rồi, bổn cung đạt thành mong muốn, lên làm Nam Lân vương phi, tự nhiên sẽ giải độc cho ngươi, hơn nữa, còn có thể ban thưởng lớn cho ngươi!”

“Nô tỳ đối với công chúa trung thành trời đất chứng giám, nô tỳ nhất định sẽ giúp công chúa một tay, giúp công chúa đạt thành mong muốn!” Cừu Nhi lần nữa quỳ xuống, lần này lại bị Hoàn Nhan Bảo Châu tự mình đỡ lên.

“Tốt! Bổn cung tin tưởng ngươi!”

Hoàn Nhan Bảo Châu nét mặt tươi cười như hoa, mà khuôn mặt của Cừu Nhi phía sau cái khăn che mặt, cũng mang theo nụ cười. A, ngươi tin ta? Tin ta mà cho ta độc dược? May mắn ta đã có phòng bị, bằng không sẽ thành sủng vật trong tay ngươi, gọi đến thì tới đuổi đi thì đi.

Hai nữ nhân này, bởi vì cùng chung mục đích, đạt thành hiệp nghị. Mặc dù không tín nhiệm lẫn nhau, nhưng mà mục đích của các nàng đều là Mộ Dung Thất Thất, vẻn vẹn một cái này, sẽ làm cho các nàng đứng ở chung một chiến tuyến.

Đêm nay, khí trời âm trầm, trăng sáng bị che bởi mây đen, bởi vì mùa đông bắt đầu, khí trời phát lạnh, cho nên cung nhân đóng cửa rất sớm đi ngủ. Cừu Nhi là người mới, tới lại trễ, cho nên được an bài ở gian phòng vắng vẻ .

Bất quá nàng đối với Vịnh Nhi an bài cũng không có bất kỳ ý kiến, người mới bị chèn ép, đây là chuyện bình thường, hơn nữa vắng vẻ có chỗ tốt của vắng vẻ. Tỷ như, có thể có tình lang tư tình. . . . . .

Sau khi người gõ mõ cầm canh gõ hai tiếng, một thân ảnh xuất hiện ở ngoài cửa phòng của Cừu Nhi, “Thùng thùng” hai tiếng, cửa “chi nha” mở ra, lộ ra một khe hở nhỏ, mà người cũng thuận thế lắc mình đi vào, cửa lập tức bị khép lại.

Người này đi vào, lập tức kéo lấy Cừu Nhi, vừa ngửi tóc của nàng, hai tay vừa nhắm dò vào trong vạt áo của nàng, “Tâm nhi, nhớ chết ta!”

Thấy đối phương như vậy, Cừu Nhi bắt được tay của hắn, cười từ trong ngực đối phương tránh thoát đi ra ngoài, xoay người nhìn người đó.

Đây là một nam nhân chừng ba mươi tuổi, mắt to mi thô môi dày mặt chữ quốc, rất là khôi ngô cao ngất, vốn nhìn rất chính trực khí phái, nhưng lại có một đôi mắt hình tam giác khá dài, làm cho cả người nhìn gian xảo rất nhiều.

“Con khỉ cấp!” Cừu Nhi khẽ cười một tiếng, lại cũng không chán ghét việc hắn làm với mình.”Chàng nha!” Cừu Nhi ngón trỏ đâm xuống đầu hắn: “Người ta đợi chàng cũng đã lâu, chàng làm sao bây giờ mới đến nha!”

Lời nói mềm nhũn…, tựa như lông nhung, khiến cho tâm ngứa ngáy. Nam nhân lần nữa ôm lấy Cừu Nhi, làm cho nàng ngồi ở trên người mình, “Tâm nhi, nàng cho rằng hoàng cung là Vô Cực Cung của ta, có thể tới đi tự nhiên sao? Nàng ở nơi này khó tìm, ta vòng vo thật lâu, mới tiến vào, còn muốn tránh né những thị vệ này, ta cũng vậy không dễ dàng a!”

Lúc nói chuyện, tay của nam nhân đã tiến vào trong quần áo của Cừu Nhi, một lát đã kéo váy xuống dưới, lộ ra hai chân thon dài

“Đừng nóng vội!” Thấy đối phương gấp gáp muốn tìm hoan, Cừu Nhi lần nữa bắt được tay của hắn, mặc dù nàng đã cảm thấy hắn xuẩn xuẩn dục động, vẫn là đem dục vọng của hắn áp lại: “Nhìn gương mặt hiện tại của ta, chàng cũng có hứng thú? Sẽ không hoảng sợ?”

## 61. Chương 68

Chương 68: Phượng Thương độc

A. . . . . .

Mặc dù đã chuẩn bị tâm lí, nhưng Mộ Dung Thất Thất vẫn phải kêu ra một tiếng.

Đây là một khuôn mặt như thế nào đây…. loang lổ ô xanh, giống như núi non sông ngòi hiện đầy trên da thịt Phượng Thương, bề ngoài vốn anh tuấn hoàn toàn không thấy, có thể nhìn qua, biến thành từng đạo khe rãnh, hiện đầy cả khuôn mặt của Phượng Thương. Giống như quái thú trong phim khoa học viễn tưởng, trong lòng sức thừa nhận kém nói không chừng sẽ bị dọa ngất đi!

Mà tròng mắt của Phượng Thương, dĩ nhiên là màu tím! Cho dù là Mộ Dung Thất Thất xuyên qua tới, đối mặt với đôi mắt sạch sẽ như thủy tinh màu tím kia, cũng hơi thất thần.

Mặc dù Mộ Dung Thất Thất trong mắt không có bất kỳ cảm xúc chán ghét, nhưng là nàng bị dọa sợ, Phượng Thương có thể cảm giác được, vội vàng cúi đầu, giật áo choàng ngăn trở mặt, nhưng không ngờ bị Mộ Dung Thất Thất ngăn cản.

“Đây là chuyện gì xảy ra? Tại sao phải như vậy?” Mộ Dung Thất Thất tâm tình do mới vừa rồi kinh ngạc, hiện tại ngược lại thành tức giận. Cũng là là vì cái gì? Rốt cuộc là người nào làm?

“Không nên nhìn!” Phượng Thương lấy tay che kín mặt, nhưng mới nghĩ đến trên tay cũng là xấu xí như vậy, dứt khoát quay lưng, dùng bóng lưng thê lương hướng về phía Mộ Dung Thất Thất.”Nàng đều nhìn thấy. . . . . . Nàng đi đi. . . . . .”

Vẻ tuyệt vọng, từ trong lòng Phượng Thương dâng lên. Trừ Cát Tường, Như Ý, Tấn Mặc cùng quản gia Phượng Tề, Mộ Dung Thất Thất là người thứ năm biết tình huống thật của hắn. Nếu như không phải bởi vì hôm nay đột nhiên phát bệnh, hắn muốn đem điều bí mật này vĩnh viễn dấu diếm đi.

Đau, dây dưa toàn thân của hắn, nhưng là loại thống khổ này, như thế nào so với thống khổ cùng khổ sở trong lòng, như thế nào so ra với, Mộ Dung Thất Thất rời đi mang cho hắn cảm xúc kia… Tuyệt vọng. . . . . . Xong, hết thảy đều xong, nàng thấy được, nhất định sẽ cho rằng hắn là quái vật mà đối đãi, nàng hồi lâu không có lên tiếng, nhất định là rất sợ hãi.

Tại sao ban ngày lại phát bệnh, tại sao để cho nàng thấy! Phượng Thương trong lòng hung hăng mắng mình, hắn nghĩ đánh đầu của mình, nhưng không ngờ một trận hoảng hốt, nửa quỳ ở trên mặt đất. Thống khổ lan tràn, hô hấp của hắn trở nên phát ra khó khăn .

Sớm biết có thể như vậy, hắn ban đầu sẽ không có lòng tham như vậy, không nên hy vọng tình yêu xa vời, không nên đem nàng vây ở bên cạnh mình?

Hắn tình nguyện lưu ấn tượng hoàn mỹ của hắn trong lòng nàng, tình nguyện làm cho nàng chỉ thấy một mặt tốt đẹp của chính mình, mà không phải, không sạch sẽ như vậy đứng ở trước mặt nàng, chật vật như vậy, xấu xí như vậy, giống như yêu một quái vật trong chuyện xưa. . . . . .

Phượng Thương – ý thức, dần dần yếu đi, không đợi Mộ Dung Thất Thất đỡ hắn, hắn trực tiếp ngã xuống trong đống tuyết.

“Phượng Thương!” Mộ Dung Thất Thất sợ hãi kêu, bước nhanh đến phía trước, đem Phượng Thương đỡ ngồi xuống xong. Nơi này trước không thây thôn, sau không thấy phòng trọ, duy nhất chỉ có con ngựa đã chạy đi rồi, chỉ có hai người bọn họ. Hiện tại Phượng Thương phát bệnh, nếu như trị liệu trễ, hắn nhất định duy trì không được!

Nghĩ được như vậy, Mộ Dung Thất Thất tìm đến rất nhiều cành khô, đốt lên, dùng khói báo hiệu cho người nhanh chóng tìm tới họ, mình cũng không ngồi không ở bên cạnh Phượng Thương bắt mạch cho hắn.

Sau khi bắt mạch, khiến cho sắc mặt Mộ Dung Thất Thất càng trở nên khó coi.

Cổ độc, thai độc, hàn độc, khó trách trên người hắn lại lạnh như băng, khó trách hắn mỗi ngày cũng phải uống thuốc nồng đậm, đến tột cùng là người nào hạ hắn? Rốt cuộc là ai làm ? !

Thai độc, rất dễ hiểu, là khi hắn ở trong bụng mẹ đã bị hạ độc, độc tố từ trên người mẹ chuyển dời đến trên người hắn, trẻ mới sinh hấp thu lấy. Về phần hàn độc, nhất định là thân thể của hắn sau khi bị sốt cao, lại bị ngâm ở trong nước lạnh thấu xương mới có thể gây ra. Về phần cổ độc, nhìn bộ dáng, hẳn là cũng lâu lắm rồi.

Chẳng qua là, cổ này cùng Mộ Dung Thất Thất tiếp xúc lúc trước bất đồng một chút, hình như là ấu cổ. Nhưng là, nếu chỉ là cổ đơn thuần, lấy năng lực của Tấn Mặc nhất định có thể trị lành, vì sao hiện tại Phượng Thương vẫn là như vậy?

Mộ Dung Thất Thất cố gắng làm cho mình gắng giữ đầu óc tĩnh táo, lần nữa tinh tế kiểm tra thân thể cho Phượng Thương. Sauk hi tra ra, thật ra khiến cho Mộ Dung Thất Thất hút một khẩu lãnh khí! Thật là người độc ác! Hắn thân có hàn độc, mà cổ thế nhưng có chứa nhiệt tính, hai cái khắc chế lẫn nhau, mới có thể làm cho Phượng Thương còn sống. Nhưng nếu trừ đi cổ, sẽ dẫn hàn độc phát trên người hắn, nhưng nếu muốn trừ đi hắn hàn độc, cổ kia sẽ không có lạnh ức chế, mà điên cuồng sinh trưởng.

Nhìn dáng vẻ của hắn, trúng độc hẳn là sau hàn độc, xác thực nói hai người một trước một sau, cho nên hắn mới có thể giữ được tánh mạng. Như thế nói đến, người hạ độc rất có thể chính là người để cho hắn bị nhiễm hàn độc. Nghĩ hắn chết, nhưng là không hi vọng hắn chết được nhanh như vậy, cho nên hành hạ hắn như vậy, tiêu hao tính mạng của hắn dần dần.

Hoàn hảo Tấn Mặc vẫn đều đi theo bên cạnh Phượng Thương, dường như có mười năm, nói như vậy, bệnh của Phượng Thương hẳn là còn bị trước đó.

Còn chưa mới ra đời, đã bị hạ độc, sau lại xuất hiện hàn độc cùng cổ độc, rốt cuộc là người nào hận Phượng Thương như vậy, rốt cuộc là người nào cừu hận nhi tử của Phượng Tà cùng Minh Nguyệt công chúa như vậy đây? Làm nhi tử của Đại tướng quân, Phượng Thương hẳn là vừa ra đời phải được chiếu cố rất tốt, vì sao ác nhân còn có thể có cơ hội thương tổn hắn đây? Hại Phượng Thương như thế rốt cuộc là người nào?

Vấn đề lần lượt xuất hiện ở trong đầu Mộ Dung Thất Thất, nhất thời nửa khắc nàng cũng nghĩ không ra nguyên nhân nơi này. Thấy Phượng Thương sắc mặt đen nhánh, Mộ Dung Thất Thất lấy ra phối trí “noãn hương hoàn” của mình, đẩy ra đôi môi đen nhánh của Phượng Thương đen nhánh thần, nhét đi vào.

Noãn hương hoàn, là thuốc hay giảm bớt hàn độc, nhưng mà hiện tại hàn độc cùng cổ độc của Phượng Thương đồng phát, nếu chỉ là giảm bớt hàn độc, cổ độc kia cũng sẽ hung hang ngang ngược, phải kịp thời ngăn chặn cổ độc mới được!

Mộ Dung Thất Thất liền ôm rất nhiều cành khô, đem lửa đốt lớn lên, sau đó đem y phục của Phượng Thương cởi ra.

Lúc đi ra không mang theo hòm thuốc, hoàn hảo nàng vẫn có thói quen tùy thân mang một chút ngân châm, những thứ này có thể hữu dụng.

Sau khi trừ độc cho ngân châm, Mộ Dung Thất Thất dùng tay lục lọi dấu vết cổ độc ở trên người Phượng Thương.

Thời điểm Tấn Mặc chạy tới, liền thấy một màn Mộ Dung Thất Thất đang hạ châm với Phượng Thương, lập tức hét lớn một tiếng “Dừng tay!”. Roi ngựa trong tay bay đi, thời điểm sắp nện vào trên tay Mộ Dung Thất Thất, bị Mộ Dung Thất Thất một tay bắt được.

“Ngươi đang ở đây làm cái gì!” Tấn Mặc tim thót lên tới cổ họng, khi thấy bộ dáng của Phượng Thương, Tấn Mặc luống cuống. Rốt cuộc phát tác! Thế nhưng ở nơi quỷ quái này phát bệnh rồi!

“Ngươi tránh ra, để cho ta tới!”

Vừa nghĩ tới là Mộ Dung Thất Thất đem Phượng Thương đi ra ngoài, Phượng Thương mới có thể như vậy, Tấn Mặc sắc mặt đen thêm vài phần, một tay đẩy ra Mộ Dung Thất Thất, mình để xuống cái hòm thuốc, lấy ngân châm trừ độc sau đâm vào trên người Phượng Thương.

Bộ dáng của Phượng Thương, cũng đem Như Ý dọa sợ hãi, hoàn hảo bọn họ mới vừa rồi thấy khói đen nồng đậm của đống lửa do Mộ Dung Thất Thất đốt lên, mới kịp thời chạy tới nơi này.

Để cho Như Ý kinh ngạc, Mộ Dung Thất Thất tựa hồ cũng không có bị Vương gia như vậy dọa sợ, nếu như không phải bởi vì Mộ Dung Thất Thất đốt lửa nhắc nhở, bọn họ còn không biết đang đi vòng vèo ở nơi nào, nói lại còn muốn cám ơn Mộ Dung Thất Thất mới đúng, nếu không còn không biết xảy ra loạn tử gì.

“Cám ơn Vương Phi!” Như Ý đến bên cạnh Mộ Dung Thất Thất, hướng nàng hành đại lễ. Không đợi Mộ Dung Thất Thất nói chuyện, Như Ý liền đi tìm kiếm cành khô, đem đống lửa đốt lớn thêm. Ngày hôm nay trời đông rất lạnh, nếu là làm cho Vương gia bị đông lạnh sẽ không tốt! Mộ Dung Thất Thất không nói chuyện, đứng ở bên cạnh Tấn Mặc, nhìn thi châm, cũng ở bên cạnh trợ thủ.

Tấn Mặc làm rất chuyên tâm, không nhìn tới người bên cạnh là Mộ Dung Thất Thất, chờ ghim kim cho Phượng Thương kết thúc, Tấn Mặc lau mồ hôi, nghiêng mặt mới phát hiện người bên cạnh là Mộ Dung Thất Thất, Tấn Mặc phá tính tình lại tới nữa: “Ngươi ở đây làm cái gì?”

“Vương gia bị cổ độc đã bao nhiêu lâu? Hàn độc đã bao lâu? Thai độc là dưới độc gì?”

Mộ Dung Thất Thất vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, tựa hồ không nhìn tới Tấn Mặc đối với mình không kính.

Mộ Dung Thất Thất thoáng cái liền chỉ ra vấn đề trên người Phượng Thương, Tấn Mặc thất kinh. Lại nghĩ tới thời điểm vừa mới trị liệu, trong cơ thể Phượng Thương rõ ràng ấm áp hơn rất nhiều, nhất định là dùng loại thuốc nào đó, bây giờ nghĩ lại hẳn là do Mộ Dung Thất Thất đút cho hắn ăn, tâm tình Tấn Mặc tốt hơn chút xíu.

“Những thứ này không thể trả lời!” Tấn Mặc mặc tốt y phục cho Phượng Thương, “Công chúa chỉ cần đối tốt với Vương gia, lần sau không nên tùy hứng như vậy chạy đến chỗ không có ai như bây giờ là được!” Thái độ của Tấn Mặc đối với mình, Mộ Dung Thất Thất có thể hiểu. Trong khoảng thời gian chung đụng này, Tấn Mặc đối với Phượng Thương trung thành Mộ Dung Thất Thất có thể nhìn ra. Người này chính là nói năng chua ngoa tâm đậu hủ, mặc dù mỗi lần đều oán trách Phượng Thương không hảo hảo phối hợp, nhưng mỗi lần đều cực kỳ thật tình. Hơn nữa mới vừa rồi Tấn Mặc thi châm, Mộ Dung Thất Thất xem, hắn y thuật quả thật không tệ, khó trách sư phụ thường khen ngợi vị đại sư huynh này.

Chẳng qua là, hắn đối với mình giấu diếm tình huống của Phượng Thương, một chút này khiến cho Mộ Dung Thất Thất rất không vui vẻ, vô cùng không vui.

“Ta đang hỏi ngươi đó, Vương gia lúc nào bị người hạ cổ? Hàn độc là lúc nào? Thai độc là độc gì?”

“Không thể trả lời!”

Tấn Mặc vừa dứt lời, trên cổ nhiều hơn một thanh chủy thủ lạnh như băng.

“Nói! Nếu không đừng trách ta không khách khí!”

Mộ Dung Thất Thất sắc mặt là nghiêm túc trước nay chưa từng có, nàng chưa từng nghĩ đến Phượng Thương bị bệnh thành như vậy, ngoại nhân chỉ biết anh danh bên ngoài của vị Nam Lân vương này, đâu có ai biết hắn lại đáng thương như vậy. Mộ Dung Thất Thất không cách nào tưởng tượng được hơn chục năm trước mỗi ngày uống thuốc như ngục này là tu vị gì, cũng không cách nào tưởng tượng được mỗi tháng đều phải thừa nhận loại thống khổ này, đối với hắn mà nói là hành hạ lớn cỡ nào!

Người nam nhân này, vẫn đối với nàng ôn nhu như vậy, từ trước đến nay sắc mặt chưa từng nói một câu nặng lời, vẫn đem nàng thổi phồng trong lòng bàn tay, nàng lại không có phát hiện ra hắn bị bệnh như vậy, Mộ Dung Thất Thất trong lòng vô cùng tự trách. Rõ ràng sớm chiều chung đụng, chính nàng còn hiểu y thuật, thế nhưng không biết hắn bị bệnh thành như vậy!

Vẻ mặt của Mộ Dung Thất Thất, là Tấn Mặc chưa từng thấy, nàng tự trách, hắn nhìn thấy rõ ràng, chẳng qua là, hiện tại tự trách hữu dụng sao?

Tấn Mặc hừ lạnh một tiếng, tay một phát bắt được chủy thủ của Mộ Dung Thất Thất trên cổ hất ra, “Công chúa đừng rối loạn thêm nữa!”

Không đợi Tấn Mặc xoay người, đã bị Mộ Dung Thất Thất một cước phóng tới, ngã nhào vào trên mặt đất, gặm một nắm tuyết.

“Nói! Hoặc là chết!”

Lúc này Mộ Dung Thất Thất đã không giống với thường ngày, cả người tản ra hơi thở lạnh lùng, ngữ điệu cũng không dịu dàng nữa, trở nên cường ngạnh. Mà chân của nàng, thì đạp ở trên sống lưng của Tấn Mặc, không nhẹ không nặng, chẳng qua là độ mạnh yếu kia vừa lúc để cho hắn không cách nào đứng dậy, không thể động đậy.

“Ha ha, không nghĩ tới Vương Phi cũng là người luyện võ. . . . . .”

Tấn Mặc cười. Thì ra là, nàng lừa Vương gia! Nàng căn bản không phải là cô gái tay trói gà không chặt, nàng thế nhưng giấu được sâu như vậy! Thật phí Vương gia coi nàng như bảo bối, nhưng nàng ngay cả chân thật của mình cũng gạt Phượng Thương. Rốt cuộc là nữ nhân này tâm kế sâu, hay là nàng căn bản không phải là Mộ Dung Thất Thất, mà là bị người li miêu tráo chúa, giấu ở bên cạnh Phượng Thương nhân vật lợi hại như vậy?

Nghĩ như vậy, Tấn Mặc hét lớn một tiếng, đá về phía sau Mộ Dung Thất Thất, mình thì đứng dậy ở một chỗ khác.

Gió, thổi qua, Tấn Mặc lương bạc thần khẽ nhếch, ánh mắt sắc bén nhìn Mộ Dung Thất Thất.

Nữ nhân này thay đổi bộ dáng, đã không phải là nhát gan cùng yếu ớt lúc trước, cả người phát ra khí thế làm cho người ta bỏ qua không được. Nữ nhân như vậy, sao có thể là “phế vật” trong cửa miệng thường ngày của người đời đây!

“Ngươi rốt cuộc là người nào?” Áo lam của Tấn Mặc bị gió thổi phồng lên rung động, tóc đen cũng theo gió tung bay .

“Vương gia rốt cuộc như thế nào? Không nên để cho ta hỏi ngươi tới lần thứ ba!”

“Vương gia như thế nào, công chúa thật lo lắng sao? Nếu công chúa lo lắng, không bằng thẳng thắn nói ra thân phận chân thật của ngươi, nếu không, Tấn Mặc có thể cho là công chúa ở lại bên cạnh Vương gia có dụng ý khác, sẽ coi công chúa làm mật thám mà diệt trừ!” Tấn Mặc chậm rãi giơ tay lên, hắn lại tiện tay nhặt được một nhánh cây làm vũ khí.

“Tấn Mặc chưa bao giờ động thủ cùng nữ nhân, hôm nay cũng là vì công chúa mà phá lệ rồi! Công chúa, lộ ra vũ khí của ngươi đi.”

Như Ý nhặt bó củi trở lại, không nghĩ tới nhìn thấy một màn giằng co giữa Tấn Mặc cùng Mộ Dung Thất Thất.

“Tiên sinh, các người đây là …?”

“Nàng biết võ công, là thám tử của Tây kỳ quốc!” Tấn Mặc dùng hai câu nói khái quát ra phán đoán của hắn đối với Mộ Dung Thất Thất, mà Như Ý vừa nghe nói Mộ Dung Thất Thất đối với Phượng Thương bất lợi, lập tức để xuống bó củi, đi tới bên cạnh Phượng Thương, rút ra bảo kiếm, vẻ mặt phòng bị nhìn Mộ Dung Thất Thất.

“A ——”

Mộ Dung Thất Thất trăm triệu không nghĩ tới Tấn Mặc đối với mình thành kiến sâu như vậy, đã như vậy, là hẳn nên hảo hảo giáo huấn một chút vị đại sư huynh này, cho hắn biết như thế nào “Yêu ấu”, như thế nào là chiếu cố sư muội.

Mộ Dung Thất Thất chân đạp lên một nhánh cây, khóe miệng lộ ra một nụ cười như mộng ảo, “Ta hiện thời không thích gặp máu, đã như vậy, ta cũng chọn một nhánh cây là được. Bất quá, ta chỉ cùng ngươi so ba chiêu. Nếu ngươi thua, thì phải nói cho ta bệnh của vương gia từ đầu tới chí cuối!”

“Cũng rất là tự tin!” Nghe Mộ Dung Thất Thất nói như vậy…, Tấn Mặc hừ lạnh một tiếng, ” Có nắm chắc như vậy, chẳng lẽ là trông cậy vào Vương gia sau khi tỉnh lại sẽ che chở cho ngươi? Không cần ba chiêu, một chiêu ta liền sẽ kết liễu ngươi!”

“A?” Tấn Mặc nói như vậy…, khiến cho Mộ Dung Thất Thất cười ra tiếng, “Tốt nhất! Vậy chúng ta liền thử nhìn một chút.”

Một chữ “nhìn” còn chưa nói hết, Mộ Dung Thất Thất đã biến mất ở trước mắt Tấn Mặc, chờ Tấn Mặc phát hiện bên cạnh khác thường, Mộ Dung Thất Thất đã tung một chưởng dán ở thái dương của hắn, cắt lấy một luồng tóc đen.

“Một chiêu!” Không đợi Tấn Mặc xuất thủ, Mộ Dung Thất Thất lần nữa lui trở về.

Hết thảy, nhanh đến giống như chuyện mới vừa rồi hoàn toàn không có phát sinh điều khác thường, trong lòng bàn tay của Như Ý lại càng xuất mồ hôi. Hắn là thất đoạn, thế nhưng không có thấy rõ ràng Mộ Dung Thất Thất xuất thủ như thế nào. Vị vương phi này trên người rốt cuộc còn có bao nhiêu bí mật? Nếu như nàng thật đối với Vương gia bất lợi, bọn họ nên làm cái gì bây giờ? Tấn Mặc cũng vẫn đứng ở nơi đó. Chưởng phong của nàng sắc bén đáng sợ, hắn chưa từng thấy. Nữ nhân này không chỉ là biết võ công đơn giản như vậy, mà là võ công cao thủ! Mới vừa rồi nàng như vậy, đơn giản là giáo huấn hắn một chút, nhưng nếu nàng thật lòng muốn tánh mạng của hắn, hắn hiện tại đã là người chết.

“Phù! “

Mộ Dung Thất Thất mở ra lòng bàn tay, hướng về phía Tấn Mặc lộ ra trong lòng bàn tay mấy sợi tóc vừa mới cắt được, thuận tiện thổi một hơi, để cho sợi tóc theo gió bay xuống trên mặt đất. Mà ánh mắt của Mộ Dung Thất Thất, tràn đầy khiêu khích, khóe miệng ý tứ châm chọc hàm xúc rõ ràng, phảng phất đang nói…, “Xem đi, ngươi bất quá cũng chỉ có như thế!”

Quả nhiên, bị Mộ Dung Thất Thất kích thích như vậy, Tấn Mặc giận!

Thân thể lông tóc, đều là cha mẹ ban cho. Mộ Dung Thất Thất thế nhưng đối đãi tóc của mình như vậy, khiến cho Tấn Mặc tức giận không dứt, hàm răng khanh khách rung động, ánh mắt nhìn Mộ Dung Thất Thất tràn đầy lạnh lẽo. Mới vừa rồi như vậy, là hắn khinh thường, thấy nữ nhân này như vậy, hiện tại hắn sẽ không như vậy!

“Ta muốn giết ngươi!”

Tấn Mặc tựa như tia chớp xông về phía Mộ Dung Thất Thất, nhánh cây trong tay đã sớm đổi thành ngân châm, “Sưu sưu sưu ——” hướng về phía Mộ Dung Thất Thất bay đi.

Tấn Mặc xuất thủ, khiến cho trong lòng Như Ý thay Mộ Dung Thất Thất đổ đầy mồ hôi.

Mặc dù không rõ rốt cuộc chuyện gì xảy ra, nhưng mà Tấn Mặc đi theo Vương gia mười năm, hắn sẽ không nói láo, huống chi Mộ Dung Thất Thất xác thực biết võ công, cái này khiến hắn bất ngờ một chút, khiến cho Như Ý đối với lời của Tấn Mặc tin thêm mấy phần.

Nhưng mà, nếu nói là Mộ Dung Thất Thất thật là thám tử của Tây kỳ quốc, Như Ý cũng không quá tin tưởng. Dù sao chung đụng lâu như vậy, hắn cảm thấy Mộ Dung Thất Thất là một người không tệ, ít nhất là có tâm đối với Vương gia, cũng không giống là người xấu. Hiện tại, Tấn Mặc đem nhánh cây đổi thành ngân châm, rõ ràng động sát ý, khiến cho Như Ý có chút khẩn trương.

Nếu như Tấn Mặc thật thất thủ giết Mộ Dung Thất Thất, Phượng Thương tỉnh lại sẽ làm sao? Những ngày qua, vương gia đối với Mộ Dung Thất Thất thật là tốt Như Ý có thể nhìn xem rõ ràng, kể từ khi có vị tiểu vương phi này, nụ cười của vương gia rõ ràng xuất hiện nhiều hơn, khiến cho người đi theo bên cạnh hắn lâu như vậy là Như Ý cũng đều cảm thấy kinh ngạc.

Vương gia, là thật tâm ái mộ Dung Thất Thất! Điểm này Như Ý vô cùng xác định. Bất kể Mộ Dung Thất Thất có lai lịch vị gì, nếu như Tấn Mặc hôm nay thật giết chết Mộ Dung Thất Thất, vô luận là cố ý hay là thất thủ, Vương gia tỉnh lại cũng sẽ khổ sở cũng sẽ thống khổ, cũng có thể có thể sẽ giết Tấn Mặc

Nếu như Tấn Mặc đã chết, vậy bệnh của Phượng Thương sẽ không có người trị, đến lúc đó làm sao bây giờ? Bọn họ trơ mắt nhìn Vương gia chết sao? !

Chỉ là chốc lát, Như Ý trong não đã trải qua đấu tranh mãnh liệt. Không được! Nhất định phải ngăn cản Tấn Mặc! Bất kể Mộ Dung Thất Thất là ai, đều hẳn là để Vương gia quyết định!

Nghĩ như vậy, Như Ý tính toán xuất thủ cứu giúp Mộ Dung Thất Thất, nhưng những ngân châm kia chỉ cách Mộ Dung Thất Thất có một tấc, mà Mộ Dung Thất Thất căn bản là không trốn không tránh, tựa hồ cũng không biết có nguy hiểm sắp phủ xuống mình.

“Cẩn thận a ——” không còn kịp xuất thủ ngăn lại nữa, Như Ý chỉ có thể hô lên một tiếng nhắc nhở Mộ Dung Thất Thất.

Như Ý giúp Mộ Dung Thất Thất, khiến cho Tấn Mặc cảm thấy bất ngờ, cũng càng thêm đối với Mộ Dung Thất Thất có tâm kế nhận thức “khắc sâu” thêm. Như Ý là từ nhỏ đã đi theo ở bênh cạnh Phượng Thương, chỉ là trong thời gian ngắn như vậy, Mộ Dung Thất Thất thậm chí ngay cả Như Ý Đô cũng đã mua chuộc được! Nữ nhân này quả nhiên là yêu nghiệt!

Nghĩ như vậy, Tấn Mặc hạ thủ cũng càng phát ra độc ác.

“A ——” Mộ Dung Thất Thất không nhúc nhích, cho đến ngân châm gần ngay trước mắt, mới vung chưởng, đem ngân châm khép lại vào trong tay áo, qua tay, đem ngân châm chuyển ngược lại về phía Tấn Mặc.

Một chiêu “hoa rơi nước chảy” này, khiến cho Tấn Mặc sửng sốt, chờ phục hồi tinh thần lại, ngân châm đã đâm vào bên trong bả vai hắn cùng cánh tay, một trận tê dại. Nguy rồi, trên châm này có thuốc tê! Trên người lập tức tê dại khiến cho Tấn Mặc nghĩ tới lúc trước Mộ Dung Thất Thất ở trên chủy thủ thượng vẽ loạn thuốc tê.

“Ngươi rốt cuộc là người nào? Tại sao lại có ‘ hoa rơi nước chảy’? !”

Cắn răng nhổ xuống châm trên người, ánh mắt Tấn Mặc khóa lại trên người Mộ Dung Thất Thất. Chiêu “hoa rơi nước chảy” này là tuyệt môn võ công của sư phụ y thánh quái nhân của hắn, tại sao Mộ Dung Thất Thất lại có? Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?

“A, sư phụ của ta dạy ta!”

“Sư phụ ngươi là người nào?” Tấn Mặc càng thêm nghi ngờ, sư phụ cũng không có thu nữ đệ tử, không thể nào, Mộ Dung Thất Thất tuyệt đối không thể nào cùng một sư phụ với hắn!

Thấy Tấn Mặc không tin, Mộ Dung Thất Thất lấy ra một quả cốt châm, “Tấn Mặc, ngươi chắc biết cái này? !”

“Tê Ngưu châm!” thấy cốt châm trong tay Mộ Dung Thất Thất, Tấn Mặc biết, đây là đồ sư phụ quý giá nhất, thế nhưng ở trong tay Mộ Dung Thất Thất! Này thật là bất khả tư nghị!”Ngươi từ đâu trộm được!”

“Tấn Mặc, ở trong lòng của ngươi, nhân phẩm của ta kém cỏi như thế sao?” Mộ Dung Thất Thất hừ lạnh một tiếng, lúc này mới biết được thành kiến của Tấn Mặc đối với mình rốt cuộc có bao nhiêu, “Khó trách lão đầu tử không thích ngươi, ngươi quả nhiên rất không dễ thương. Hoàn hảo, lão đầu tử cuối cùng có được một bảo bối đồ đệ là ta đây, cho nên lại đem Tê Ngưu châm truyền cho ta.”

“Lão đầu tử? !” Tấn Mặc hoàn toàn cứng ngắc lại, nếu như Mộ Dung Thất Thất nói là sự thật, nàng ta chính là của sư muội của hắn, nàng thế nhưng dùng “Lão đầu tử” để gọi sư phụ! Không lễ phép như vậy! Bất kính như vậy!

“Dĩ nhiên.” Trên ngón tay Mộ Dung Thất Thất xuất hiện thêm một chiếc nhẫn bạc cổ xưa. Thấy chiếc nhẫn bạc, nghi ngờ trong lòng Tấn Mặc hoàn toàn bị giải khai, lập tức một chân quỳ xuống. Chiếc nhẫn kia, là tượng trưng cho phân thân của y thánh, hiện tại Tấn Mặc hoàn toàn biết được thân phận của Mộ Dung Thất Thất. Nàng chính là “Liên công tử”, được gọi là Quái Y kia, tiểu sư đệ của hắn.

Ban đầu, sư phụ viết thư cho hắn trong thư nói rõ ràng, đã đem y bát truyền cho tiểu sư đệ “Liên công tử”, hơn nữa nói, thấy nhẫn bạc như thấy người. Hiện tại Mộ Dung Thất Thất lấy ra chiếc nhẫn bạc, Tấn Mặc mới tin tưởng nàng.

“Ơ, đại sư huynh, làm sao ngươi hành đại lễ lớn với ta như vậy!” Mộ Dung Thất Thất chậm rãi đi tới bên cạnh Tấn Mặc, cầm lấy chiếc nhẫn bạc đung đưa trước mặt hắn, “Mới vừa rồi không phải không tin sao? Không phải khiến ta mời ra tín vật của sư phụ, ngươi mới tin tưởng, xem ra ngươi cũng rất là sợ lão đầu tử đi!”

Mộ Dung Thất Thất trêu chọc, Tấn Mặc nghe được rõ ràng, cũng không đáp trả lại. Mới vừa rồi hắn đều đối với Mộ Dung Thất Thất như vậy, lúc này để cho nàng hả giận có cái gì không được.

Chẳng qua là, Tấn Mặc thật sự không nghĩ tới “Liên công tử” dĩ nhiên là một cô gái, hơn nữa xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt, dĩ nhiên là Mộ Dung Thất Thất! Điều này thật sự là khiến cho người ta kinh ngạc! Sư phụ ở trong thơ đối với Liên công tử tán thưởng có thêm, vẫn khen nàng là kỳ tài trăm năm khó gặp .

Vốn cho là Quái Y Liên công tử xuất quỷ nhập thần, Tấn Mặc trăm triệu không nghĩ tới, Liên công tử này, có loại thân phận này, thấp như vậy sống ở bên cạnh hắn.

Ở miền quê thì giả tiểu mơ hồ, đến kinh thành thì giả Trung mơ hồ, đến triều đình thì là đại mơ hồ. Nàng cũng là đem những lời này phát huy vô cùng nhuần nhuyễn, lại có người nào biết được Chiêu Dương công chúa hòa thân, phế vật trong mắt mọi người, lại là Quái Y Liên công tử danh chấn thiên hạ đây! Giấu ở bên cạnh Phượng Thương, cũng là vô cùng tốt đi.

Tấn Mặc nói chuyện cùng Mộ Dung Thất Thất, Như Ý đứng cách quá xa, nghe không được, nhưng khi nhìn đến Tấn Mặc quỳ xuống đối với Mộ Dung Thất Thất, Như Ý có chút ngây ngẩn cả người.

Vị Tà y này trừ Vương gia, ai cũng không nể mặt, mới vừa rồi còn vung cánh tay hô to, hận không được giết Mộ Dung Thất Thất, lúc này lại có bộ dáng như vậy, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Trong lòng Như Ý dâng lên một nghi vấn thật to. Nếu như không phải là muốn chiếu cố Phượng Thương, hắn nhất định sẽ đi qua nhìn đến tột cùng!

Để cho Tấn Mặc Hựu quỳ một lát, Mộ Dung Thất Thất tức giận trong lòng mới bình thường lại. Tấn Mặc mặc dù có chút bất cận nhân tình, nhưng mà đối với sư phụ cực kỳ tôn kính, Nhẫn bạc này, vốn là tín vật của y thánh. Thấy chiếc nhẫn như thấy sư phụ, cái quan niệm này đã thâm căn cố đế ở trong đại não của Tấn Mặc rồi!

“Đại sư huynh, đứng lên đi! Trên mặt đất lạnh.”Cất nhẫn bạc vào xong, Mộ Dung Thất Thất tự mình đem Tấn Mặc đỡ lên.

Biết Mộ Dung Thất Thất là cố ý, Tấn Mặc chỉ có thể cười khổ. Lúc trước cho nàng rất nhiều sắc mặt, không nghĩ tới nàng ta nhớ kỹ. Quả thật là có thể đắc tội tiểu nhân, không thể đắc tội nữ nhân, đặc biệt là Mộ Dung Thất Thất một nữ nhân có chút bản lãnh như vậy.

“Ta, hẳn là gọi ngươi tiểu sư muội, hay là công chúa?”

Nhìn lại Mộ Dung Thất Thất, Tấn Mặc có chút không được tự nhiên. Nếu Mộ Dung Thất Thất là tiểu sư muội, nàng ta chắc sẽ không thương tổn Phượng Thương. Nghĩ đến lúc trước đối với Mộ Dung Thất Thất có chút ít hiểu lầm, Tấn Mặc có chút ý không tốt. Cũng là hiểu lầm người tốt! Bất quá, điều này cũng không hoàn toàn trách hắn, nếu như Mộ Dung Thất Thất nhanh chóng cho hắn biết thân phận, cũng sẽ không xuất hiện những hiểu lầm này. “Công chúa.” Mộ Dung Thất Thất ngẩng đầu, hí mắt nhìn Tấn Mặc, “Đại sư huynh, hiện tại ngươi hẳn là nói cho ta biết chuyện tình của Phượng Thương đi. Thai độc, hàn độc, cổ độc, rốt cuộc là người nào hạ xuống?”

“Không biết.” Tấn Mặc cười khổ lắc đầu, “Ta là đại phu, nhiệm vụ của ta chính là cứu người. Về phần những chuyện đã qua, không cần thiết biết rõ ràng như vậy!”

Tấn Mặc nói như vậy, Mộ Dung Thất Thất hận không được cạy mở đầu của hắn xem hắn đang suy nghĩ gì. Biết kinh nghiệm quá khứ của bệnh nhân, mới có suy nghĩ tâm tư của người hạ độc tốt hơn, cũng là có thể có nhiều tin tức giải độc hơn, có thể trợ giúp giải độc, một ít chuyện này hắn không phải rõ ràng lắm sao?

“Sư huynh là muốn giấu diếm, hay là thật không biết?”

“Ngươi nếu nghĩ muốn hiểu rõ, không bằng tự mình đi hỏi Vương gia.”

Tấn Mặc vừa dứt lời, chỉ nghe thấy thanh âm của Như Ý: “Vương Phi, tiên sinh, Vương gia tỉnh.”

“Vương gia tỉnh!” Mộ Dung Thất Thất nghe tin tức như thế, tâm lập tức nhảy vọt lên, đây là tin tức tốt nhất nàng nghe được, lập tức chạy về phía Phượng Thương, trước khi chạy nói với Tấn Mặc một câu:”Kính xin đại sư huynh giúp ta giấu diếm thân phận! Đa tạ!”

Đi tới trước mặt Phượng Thương, Mộ Dung Thất Thất nhìn đôi mắt đen nhánh của Phượng Thương lần nữa, kích động không thôi, thoáng cái nhào tới trong ngực Phượng Thương, “Phượng Thương, chàng cảm thấy như thế nào? Có chỗ nào không thởi mái hay không?”

Không thể không nói, Tấn Mặc y thuật rất cao minh, Phượng Thương hiện tại đã khôi phục diện mạo như trước, không còn bộ dáng đáng sợ như lúc trước nữa.

Mở mắt ra có thể thấy Mộ Dung Thất Thất, có thể ôm nàng, khiến cho tâm Phượng Thương thấp thỏm bình tĩnh lại. Mới vừa rồi, hắn thật rất lo lắng Mộ Dung Thất Thất bởi vì mình xấu xí mà rời đi, không nghĩ tới lúc tỉnh lại nàng đang ở bên cạnh.

“Khanh Khanh, thật không tốt, để cho nàng lo lắng!” Phượng Thương nhẹ nhàng mà ôm Mộ Dung Thất Thất, để cằm cọ lên tóc đen của nàng, “Thật xin lỗi, lúc nãy hung dữ với nàng như vậy, còn dọa nàng, thật xin lỗi!”

“Vương gia, chàng nếu như tiếp tục xin lỗi nữa, thật quá khách khí đi. Hôm nay là ta không tốt, nếu như ta biết thân thể vương gia khó chịu, cũng sẽ không muốn vương gia theo ta đi ra ngoài, vương gia cũng sẽ không đột nhiên phát bệnh. Là ta không tốt!” Mộ Dung Thất Thất đau lòng đem tóc của Phượng Thương sửa lại cho tốt, bàn tay nhỏ bé nhẹ nhàng mà vuốt ve khuôn mặt lạnh như băng của Phượng Thương.

“Nhưng mà, lần sau gặp phải chuyện tình không thoải mái, Vương gia nhất định phải nói cho ta biết. Nhìn vương gia khó chịu, mình lại không giúp gì được, như vậy ta sẽ cảm giác rất vô dụng!”

Vừa nói chuyện, nước mắt Mộ Dung Thất Thất rơi xuống. Nghĩ đến Phượng Thương thừa nhận chút ít đau khổ kia, Mộ Dung Thất Thất đã cảm thấy đau lòng. Trên người hắn hàn độc cùng cổ độc có ít nhất mười năm, thai độc từ khi mới ra đời, thật không biết những năm này hắn là làm sao sống được! Nhất định rất cực khổ, rất cực khổ đi!

“Khanh Khanh, nàng rơi lệ vì ta sao?”

Nhìn giọt nước mắt trong suốt trong sáng rơi trên cằm nho nhỏ của Mộ Dung Thất Thất, Phượng Thương không nhịn được lần nữa đem nàng ôm vào trong ngực.

Lúc trước không nói cho Mộ Dung Thất Thất, là sợ nàng lo lắng, càng sợ nàng rời đi mình, bây giờ nghĩ lại, hết thảy những ý nghĩ kia hắn đều vứt bỏ hết. Nữ nhân của hắn, như thế nào lại có thể là những loại nữ nhân tầm thường kia có loại ý nghĩ như vậy!

“Lần sau nhất định không dối gạt nàng, thật, ta cam đoan với nàng!”

Trên mặt tuyết, đôi tình nhân không coi ai ra gì ngồi tâm sự. Như Ý vô cùng hiểu chuyện lui xuống, Tấn Mặc nhìn sâu Mộ Dung Thất Thất một cái, cũng thối lui đi ra.

Nếu như nói, lúc trước hắn còn cảm thấy Mộ Dung Thất Thất đến gần Phượng Thương là có dụng ý khác, hiện tại, coi như là hoàn toàn yên tâm. Vừa lúc trong thư sư phụ nói tiểu sư muội này y thuật cao minh, hắn hẳn là cùng nàng luận bàn một chút cho tốt, nhanh chóng tìm ra phương pháp xử lí trị lành cho Phượng Thương.

Chỉ là, Tấn Mặc không biết Mộ Dung Thất Thất vì sao phải đem thân phận của mình gạt Phượng Thương, nàng biết võ, lại biết y thuật, đây đối với Phượng Thương mà nói là không còn gì tốt hơn, vì sao phải gạt đây?

Lúc này Mộ Dung Thất Thất, đã thành người thê tử được chọn tốt nhất của Phượng Thương trong suy nghĩ của Tấn Mặc. Nếu như Mộ Dung Thất Thất biết, Tấn Mặc là hy vọng có một người hiểu y thuật tới chiếu cố Phượng Thương, biết hết thảy ý nghĩ của hắn cũng là vì suy nghĩ cho Phượng Thương, nhất định sẽ hảo hảo suy tư một chút Tấn Mặc đối với Phượng Thương rốt cuộc là thái độ tình cảm gì. Đối với Như Ý bên này, Tấn Mặc đơn giản giải thích một chút hiểu lầm đối với Mộ Dung Thất Thất, cuối cùng trực tiếp để cho hắn “Hàn”, đừng nói cho Phượng Thương biết tranh chấp phát sinh giữa bọn họ, cùng chuyện tình với Mộ Dung Thất Thất biết võ công.

“Tiên sinh, vương phi biết võ công, là chuyện tốt nha, tại sao không để cho vương gia biết đây?” Như Ý đầu óc thẳng, không rõ ý tứ nơi này. Để cho hắn gạt Phượng Thương, đó là không có khả năng, trừ phi, có một lí do cần thiết.

“Để cho vương phi làm cây đao trong bóng tối của vương gia đi”

Lời của Tấn Mặc rất đơn giản, nhưng Như Ý thoáng cái liền hiểu được. Thì ra là như vậy! Vương Phi cố ý cất giấu võ công của mình, chính là vì bảo vệ Vương gia a! Bọn họ mặc dù là thiếp thân thị vệ của Vương gia, nhưng luôn luôn có thời điểm sơ sẩy, đến lúc đó có Vương Phi, cũng không cần lo lắng!

Chờ thời điểm nhóm Phượng Thương trở lại đoàn xe, Tô Mi cùng Tố Nguyệt lập tức tiến lên đón, “Tiểu thư, người không sao chớ! Đi đâu lâu như vậy, khiến cho chúng ta thật là lo lắng!”

“Ta không sao.”

Mộ Dung Thất Thất lời còn chưa nói hết, Hoàn Nhan Bảo Châu liền lao đến, “Thương ca ca, ngươi đi đâu vậy?”

Thấy bộ dáng cùng vẻ mặt lo lắng của Hoàn Nhan Bảo Châu, cùng Mục Vũ Điệp đi theo phía sau nàng ta tới, Mộ Dung Thất Thất cố ý rúc vào trong ngực Phượng Thương, “Vương gia, sau này cũng phải dẫn người ta đi giải sầu! Mỗi ngày buồn bực ở trong xe ngựa, thật là khó chịu muốn chết, hay là đi ra ngoài hưởng thụ thế giới của hai người tốt hơn!”

Vừa nghe Phượng Thương cùng Mộ Dung Thất Thất một mình đi ra ngoài “hẹn hò”, Hoàn Nhan Bảo Châu cùng Mục Vũ Điệp sắc mặt lập tức thay đổi.

Mộ Dung Thất Thất này, mỗi ngày đều ở trên xe ngựa của Phượng Thương quấn hắn, hiện tại lại cùng hắn đi ra ngoài, thật là một chút cũng không biết “cảm thấy thẹn” là cái gì.

Lập tức, Mục Vũ Điệp liền mở miệng làm khó Mộ Dung Thất Thất: “Chiêu Dương công chúa, ngươi cùng Vương gia còn không có thành thân, có câu là nam nữ thụ thụ bất thân, kính xin công chúa tự trọng.”

“Tự trọng?” Mộ Dung Thất Thất phảng phất nghe được chuyện chê cười lớn, nhìn Mục Vũ Điệp trong ánh mắt tràn đầy giễu cợt: “Nhất định ta cùng vương gia cũng có hôn ước, nam nữ trước hôn nhân bồi dưỡng tình cảm cũng là bình thường. Mục tiểu thư cũng là hiểu được tự trọng, nhưng là tại sao mỗi lần đều ba ba chạy về phía bên cạnh vương gia nhà ta vậy!”

“Ta, ta không có!” Bị Mộ Dung Thất Thất nói như vậy, Mục Vũ Điệp mặt đỏ lên.

Nàng không giống Hoàn Nhan Bảo Châu, thích Phượng Thương, khiến cho mọi người đều biết. Nàng là ẩn nhẫn, hàm súc, lặng yên nhìn Phượng Thương, hi vọng hắn ngày nào đó xoay người có thể chú ý tới sự tồn tại của nàng. Cho nên, bị Mộ Dung Thất Thất nói ra trọng điểm trong tâm tư của mình, Mục Vũ Điệp có chút thẹn quá thành giận.

“Chậc chậc!” Nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của Mục Vũ Điệp, hồng đến giống như cái mông của con khỉ, Mộ Dung Thất Thất khẽ cười một tiếng, đầu tựa vào ngực của Phượng Thương.

Dù sao những nữ nhân này là hận chết nàng, vĩnh viễn cũng không làm được bằng hữu, cần gì phải ở trước mặt các nàng làm khó mình, trả lại cho các nàng mặt mũi đây!

“Nữ tuyển thủ tuổi không phải theo quy định đều không quá tuổi mười tám sao? Nếu như ta nhớ không lầm, Mục tiểu thư là đầu năm đã vượt qua sinh nhật hai mươi tuổi. Giấu diếm tuổi tham gia trận đấu, nếu như bị điều tra ra, người biết sẽ nói tiểu thư ái mộ Vương gia nhà ta, cố ý giấu diếm tuổi gần Vương gia, người không biết còn không chừng sẽ giăng bẫy vương gia nhà ta nha!”

Mộ Dung Thất Thất mở miệng một tiếng “vương gia nhà ta”, khiến cho Phượng Thương cực kỳ hưởng thụ, thông qua quan sát trong khoảng thời gian này, Phượng Thương phát hiện Mộ Dung Thất Thất tham muốn giữ lấy còn rất mạnh. Một chút chuyện này, khiến cho Phượng Thương phi thường hài lòng. Nữ nhân chỉ có thời điểm để ý nam nhân, mới có thể bá đạo như vậy. Nàng muốn ương ngạnh, hắn nguyện ý thành toàn!

“Ái phi vừa nói như thế, bổn vương cũng là nghĩ tới. Mục tiểu thư đúng là không phù hợp quy định tranh tài, chuyện này cũng là bổn vương sơ sót. Lần này tranh tài là cử hành ở Bắc Chu quốc, nếu như chuyện này để cho nước họ biết, nhất định sẽ khiến cho phân tranh. Người đâu, đưa Mục tiểu thư hồi kinh. bổn vương đã có chọn lựa khác để bổ sung cho vị trí của Mục tiểu thư.” Mộ Dung Thất Thất chỉ nói một câu, đã làm cho Phượng Thương đem Mục Vũ Điệp cho đuổi đi, khiến cho mọi người phải thay đổi cặp mắt nhìn khác xưa đối với vị Chiêu Dương công chúa này, cũng tinh tường biết được vị trí của nàng ở trong lòng Phượng Thương.

“Không, Vương gia, ta không đi! Ta là thật lòng muốn tham gia cuộc thi tranh bá, thật lòng muốn làm vẻ vang cho quốc gia !”

Mục Vũ Điệp trăm triệu không nghĩ tới Mộ Dung Thất Thất có thể độc ác như vậy, thế nhưng không dung nàng!

Năm năm này một lần cuộc thi tứ quốc tranh bá cực kì khó có được, lần trước tranh tài nàng bởi vì bệnh không thể tham gia, lần này cũng đã qua tuổi. Lúc trước nàng ở trước mặt tổ phụ đau khổ cầu thật lâu, cuối cùng Mục Thừa tướng ở trước mặt hoàng thượng lại nói lời hữu ích, mới cho phép nàng. Không nghĩ tới Mộ Dung Thất Thất chỉ là một câu, lại làm cho mộng đẹp của nàng bể tan tành!

“Bổn vương tin tưởng Mục tiểu thư là thực tâm, nhưng mà quy củ đối với tứ quốc đều là như thế, Bắc Chu quốc cũng không thể có ngoại lệ.” Phượng Thương đáp lời lạnh như băng, hoàn toàn không ôn nhu đối với Mộ Dung Thất Thất như vậy.

“Vương gia, không tham gia tranh tài, có thể! Xin ngài cho phép ta xem cuộc thi! Ta nghĩ kiến thức từ cuộc thi tứ quốc tranh bá, ngài đừng cho người đưa ta trở về!”

Nếu là bình thời, Mục Vũ Điệp kinh ngạc, Hoàn Nhan Bảo Châu chỉ có vỗ tay khen hay, nhưng mà hôm nay Hoàn Nhan Bảo Châu có chút không vui. Nhất định nàng cùng Mục Vũ Điệp cũng cùng chung địch nhân – Mộ Dung Thất Thất, nếu như thiếu Mục Vũ Điệp, lực lượng của nàng không phải là yếu kém đi một phần sao? Nhiều người cũng nhiều hơn một phần lực a!

Nghĩ được như vậy, Hoàn Nhan Bảo Châu cũng tiến lên vì Mục Vũ Điệp cầu tình: “Biểu ca, nếu Mục tiểu thư số tuổi vượt qua hạn chế, không thể tham gia trận đấu, sẽ để cho người khác thay thế bổ sung. Chỉ là chúng ta đã đi ra ngoài lâu như vậy, hiện tại để cho nàng một cô gái trở về, lẻ loi hiu quạnh, không an toàn, cũng nói không được. Không bằng để cho Mục tiểu thư cùng đi tới Ung châu! Chỉ để cho nàng xem cuộc thi, xem tranh tài một chút cũng tốt a!”

Lúc Hoàn Nhan Bảo Châu nói chuyện, thuận tiện nháy mắt cho mấy tuyển thủ khác. Công chúa đều đã mở miệng, bọn họ cũng không nên cự tuyệt, tất cả cũng cùng nhau đi lên cầu tình cho Mục Vũ Điệp.

“Khanh Khanh, nàng cảm thấy thế nào?” Đối với những người này, Phượng Thương hoàn toàn không để vào mắt, trực tiếp cúi đầu hỏi ý tứ của Mộ Dung Thất Thất.

Hoàn Nhan Bảo Châu làm những trò này, Mộ Dung Thất Thất đều thấy hiểu rõ, xem ra nàng cùng Mục Vũ Điệp hiện tại đứng ở chung một chiến tuyến lên. Nếu như đem Mục Vũ Điệp tặng trở về, Hoàn Nhan Bảo Châu không phải thế đơn lực bạc sao? Nàng ta nơi đó có năng lực tới “khi dễ” mình, nàng Mộ Dung Thất Thất vẫn chờ có cơ hội một lần vặn ngã nàng ta đây!

“Nếu công chúa đều mở miệng cầu tình, mặt mũi đương nhiên là phải nể tình, nếu không liền lộ ra vẻ vương gia bất cận nhân tình. Hay là, để cho Mục tiểu thư lưu lại đi! Nhắc tới cũng là người đáng thương, bỏ qua cơ hội lần này, nửa đời sau cũng không có phúc khí được thấy.”

“Xì ——”

Lời của Mộ Dung Thất Thất dẫn tới tiếng cười của một người, Hoàn Nhan Khang giẫm phải tuyết, đi tới trước mặt bọn họ, khóe miệng như cũ treo nụ cười xấu xa, tay cũng trước mặt bên cạnh Mộ Dung Thất Thất tặng một ngón tay cái, “Biểu ca, ngươi cùng biểu tẩu đi ra ngoài hưởng thụ thế giới hai người, thật ra khiến chúng ta đợi đã lâu. Lần sau không bằng mang ta đi theo đi! Nếu như ngươi không ngần ngại lời của ….”

“Bổn vương để ý!” Phượng Thương ôm lấy Mộ Dung Thất Thất lên xe ngựa, lưu lại một câu lạnh như băng: “Bổn vương ghét nhất theo đuôi!”

Một lời của Phượng Thương ném ra, Mục Vũ Điệp hơi chút xíu là khóc ra. Nhất định là Mộ Dung Thất Thất ở trước mặt Phượng Thương lắm lời, cho nên hắn mới ở trước mặt mọi người nhục nhã nàng như vậy, nhất định là vậy! Nếu như lúc trước, Mục Vũ Điệp đối với Mộ Dung Thất Thất hận ý chẳng qua là năm phần, hiện tại trực tiếp thăng cấp hết sức.

Nhìn bộ dạng Mục Vũ Điệp, Hoàn Nhan Bảo Châu vui vẻ đứng lên. Những ngày qua Phượng Thương đối với nàng cũng là lạnh như băng, vô luận nàng trang phục thành thục diễm lệ, hay là thanh thuần khả ái, ánh mắt của hắn thủy chung đều khóa ở trên người Mộ Dung Thất Thất, bên cạnh cũng thủy chung chỉ có một Mộ Dung Thất Thất. Hiện tại, nhìn Phượng Thương như là nhục nhã Mục Vũ Điệp, cảm giác không phải là phát ra cảnh cáo với nàng sao!

“Công chúa, nhẫn một lúc gió êm sóng lặng.” Cừu Nhi lặng lẽ đi tới bên cạnh Hoàn Nhan Bảo Châu: “Chờ đến Ung châu thành, sẽ làm cho nàng ta muốn khóc cũng khóc không được.”

Lời của Cừu Nhi nói ra…, khiến cho Hoàn Nhan Bảo Châu nghĩ tới một chuyện các nàng gần đây thiết kế, tâm tình hơi tốt lên chút ít.”Mọi người liên lạc tốt lắm không? Đến lúc đó đừng gây ra rủi ro!”

“Công chúa yên tâm, đều an bài thỏa đáng, chỉ chờ đến Ung châu.” Cừu Nhi khóe miệng lộ ra vẻ nụ cười tà ác, ánh mắt cũng nhìn về phía xe ngựa của Phượng Thương cùng Mộ Dung Thất Thất. Mộ Dung Thất Thất, ngươi phá hủy ta, ta cũng vậy muốn cho ngươi nếm thử tư vị bị hủy. Tạm thời lần nữa để ngươi đắc ý mấy ngày! Đến lúc đó ta muốn khiến cho ngươi sống không bằng chết!

## 62. Chương 69

Chương 69: Bảo Châu công chúa tính toán thật là tốt

Trải qua hành hạ ban ngày, buổi tối Phượng Thương nằm ở trong thùng gỗ tắm thuốc. Sương mù mông lung lượn vờn trong đó, nước thuốc đen nhánh không tới cổ hắn. Khuôn mặt trắng nõn như cũ, tròng mắt màu tím thâm thúy, chỉ là trong tròng mắt màu tím chứa tia thích ý, không còn vẻ u sầu trước kia nữa.

“Như Ý, để cho Cát Tường ngó chừng Hoàn Nhan Bảo Châu cùng Mục Vũ Điệp, nếu như các nàng đối với Vương Phi bất kính, thì đừng khách khí.”

“Dạ!” Như Ý lui ra, trong phòng chỉ còn lại Tấn Mặc.

“Vương gia, công chúa hôm nay hỏi ta bệnh tình của ngươi, ta cũng không nói gì.” Tấn Mặc chế tốt dược chất nồng đặc đổ vào trong thùng gỗ, “Hai ngày này nàng có thể sẽ tự mình đến hỏi ngươi.”

“Biết rồi.” Phượng Thương híp mắt, dựa vào dọc theo thùng, như có điều suy nghĩ nhìn thân ảnh bận rộn của Tấn Mặc.

“Lúc trước, ngươi không phải là một mực gọi nàng Mộ Dung Thất Thất sao, làm sao hôm nay đổi lời thành công chúa rồi? Lúc ta hôn mê, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?”

Đối với tính tình Tấn Mặc, Phượng Thương hiểu rõ. Lúc trước hắn đối với Mộ Dung Thất Thất thành kiến rất lớn, nhưng mà bây giờ nhắc tới Mộ Dung Thất Thất, thái độ cũng là bình thản rất nhiều, có chút ngoài dự đoán của mọi người. Nhất định là xảy ra chuyện gì, nếu không Tấn Mặc lưỡi độc miệng độc này sẽ không có biến chuyển to lớn như thế.

“Vương gia, ta đáp ứng công chúa không nói, nếu như vương gia tò mò, cũng có thể đi hỏi vương phi.”

Trong nhà, mùi thuốc rất nặng. Phượng Thương hít một hơi thật sâu, liền chậm rãi phun ra, đối với trả lời của Tấn Mặc rất là không hài lòng. Tiểu vương phi của hắn, có bí mật cùng nam nhân khác, chuyện này nghĩ như thế nào làm sao cảm thấy cũng không được tự nhiên.

“Ta chỉ có một chút thời gian không có ngó chừng, các ngươi đã có bí mật nhỏ. Tấn Mặc, ngươi thật đúng là hiểu được thừa chỗ trống mà vào a.”

Ngữ điệu của Phượng Thương, cực kỳ giống oán phu, khiến cho Tấn Mặc nổi một tầng da gà trên người.

“Vương gia, ta thật không thể nói. Hay là chờ công chúa tự mình nói cho ngươi biết đi! Chẳng qua là trải qua chuyện ngày hôm nay, bản thân ta đã cảm thấy trong lòng công chúa bắt đầu có vương gia rồi, một ít này rất đáng giá ăn mừng, cũng không uổng vương gia đối với nàng cuồng dại như vậy.”

“Được rồi! Biết ngươi muốn nói sang chuyện khác, ta không hỏi là được. Bên kia an bài như thế nào? Sẽ không phạm vào cạm bẫy gì chứ!” Phượng Thương tiếng nói vừa chuyển, nhắc tới cuộc thi tứ quốc tranh bá.

“Vương gia yên tâm! Ung Châu đều sắp xếp xong xuôi, tam quốc trừ Đông Lỗ quốc sứ đoàn còn đang trên đường đến, thì Tây kỳ quốc cùng Nam Phượng quốc đã sớm tới. Bọn họ đã được an bài ở dịch quán, hết thảy đều làm thỏa đáng. Chỉ là, cuộc thi tứ quốc tranh bá lần này cũng là cùng năm trước có chút khác biệt, có một ít giang hồ nhân sĩ tới, có thể là cao thủ. Ngày hôm qua, Quỷ nhãn ở trong thành Ung Châu phát hiện cung chủ Vô Cực Cung Triệu Lãng. . . . . .”

“A?” Nghe nói như thế, mắt Phượng Thương từ từ mở ra, khóe miệng lộ ra nụ cười như có như không, một luồng tóc đen dính trên trán của hắn, hắn nhẹ nhàng mà đem đầu tóc vuốt qua một bên, lộ ra khuôn mặt xa hoa, “Triệu Lãng? Hắn tới làm cái gì? Lão gia của hắn không phải là ở Yên kinh sao? Chẳng lẽ đã thay người mới rồi?”

Trong giọng nói của Phượng Thương có châm chọc, khiến cho trên mặt Tấn Mặc nở nụ cười, lời nói cũng càng phát ác độc, “Có lẽ là vậy! Thái tử thân thể đơn bạc, chắc không thỏa mãn được hắn, thỉnh thoảng cũng muốn thay đổi khẩu vị mới được!” “Tấn Mặc, ngươi tà ác.” Phượng Thương nở nụ cười, trong mắt cũng là trận trận lạnh lẽo.”Vô Cực Cung móng vuốt khắc thật là dài, thế nhưng đưa đến trên địa bàn của ta . . . . . . Để cho Quỷ nhãn tiếp tục theo chặt, ta không thích có người ở dưới mí mắt của ta hành động bỉ ổi độc ác.”

“Dạ!”

Giống như Tấn Mặc nói, chờ Phượng Thương ngâm thuốc tắm xong đổi quần áo sạch trở về phòng, Mộ Dung Thất Thất đã ở tại trong phòng chờ hắn. Nàng thật sự là đợi không được ngày thứ hai biết được đáp án, cho nên trực tiếp chờ ở trong phòng, suy nghĩ lập tức biết muốn rõ ràng lúc trước Phượng Thương gặp phải chuyện gì.

“Khanh Khanh, đã trễ thế này làm sao còn không đi nghỉ ngơi?”

Thấy Mộ Dung Thất Thất chống cằm, ở dưới đèn lim dim, Phượng Thương đau lòng một trận, tiến lên đem nàng ôm ở trong ngực, bàn tay to che tay nhỏ bé của nàng, hà hơi sưởi ấm cho nàng.

“Vương gia, làm sao bây giờ người mới trở về!”

Mộ Dung Thất Thất dụi dụi mắt, mới vừa rồi đợi thật lâu, có chút mệt mõi đã ngủ gật, bây giờ nhìn đến Phượng Thương, Mộ Dung Thất Thất tinh thần tỉnh táo, tựa vào trong lồng ngực của hắn, nghe mùi thuốc trên người hắn.

“Ha ha, Khanh Khanh chẳng lẽ là đợi không được đến đêm tân hôn, tính toán hiến thân trước?” Phượng Thương cực kỳ yêu ánh mắt u mê của Mộ Dung Thất Thất, đều dùng môi nhẹ nhàng mà quét qua mặt mày của nàng, đem nàng vây quanh ở trong ngực.

“Mới không phải vậy!”

Phượng Thương chê cười khiến cho Mộ Dung Thất Thất tỉnh táo lại, thấy trong mắt của hắn tràn đầy ý cười, Mộ Dung Thất Thất gợi lên cằm của Phượng Thương, nhìn kỹ mặt của hắn, vừa nhìn vừa than thở, “Chậc chậc, Vương gia, người lớn lên xác thực đẹp đến có thể ăn được, nếu không phải xem người hôm nay quả thật mệt nhọc, ta sẽ không ngần ngại đem người ăn sạch sẽ ! Hiện tại, chúng ta không phải là muốn nói tới một chút vấn đề của người chứ?”

“Vấn đề? Ta có vấn đề gì?” Phượng Thương tiếp tục giả vờ ngu, nhưng trong lòng ngọt giống như được ăn mật vậy. Nàng quan tâm hắn, cho nên mới vẫn chờ ở chỗ này! Tấn Mặc nói quả nhiên không sai, trong lòng của nàng hiện tại đã có hắn, cho nên mới để ý như vậy.

“Không cho giả bộ ngu, không cho nói sang chuyện khác, ta muốn biết là ai hại chàng!” Mộ Dung Thất Thất vẻ mặt trở nên nghiêm túc lên, nhận thức thật tình thật không ngó chừng đôi mắt phượng mị hoặc kia của Phượng Thương, “Một năm một mười mà đem vấn đề thân thể của chàng cùng nguyên nhân nói cho ta biết! Không cho giấu diếm! Nếu không ….”

“Nếu không như thế nào?” Thường thấy bộ dáng Mộ Dung Thất Thất ôn nhu thuận theo, thật tình như vậy, cũng là lần đầu tiên Phượng Thương thấy.

Thấy Phượng Thương còn muốn giả bộ hồ đồ, còn muốn gạt mình, Mộ Dung Thất Thất chống cằm, nụ cười ngọt, “Nghe nói cuộc thi tứ quốc tranh bá, sẽ đến rất nhiều người dễ nhìn, cũng không biết là thật hay giả, đến lúc đó ta xem có người vừa mắt hay không thuận mắt . . . . . .”

“Ta nói!” Không đợi Mộ Dung Thất Thất nói xong, Phượng Thương lập tức tước vũ khí đầu hàng:”Khanh Khanh là của ta! Chỉ có thể nhìn một mình ta, không cho nhìn người khác!”

“Tốt! Vậy thì nói cho ta biết, rốt cuộc, là ai đem chàng hại thành như vậy!” Vừa nghĩ tới bộ dáng ban ngày của Phượng Thương, còn có chút ít độc trên người hắn, con ngươi Mộ Dung Thất Thất liền rét lạnh mấy phần. Lòng dạ người hại Phượng Thương độc ác như thế, sau khi tìm được, nhất định phải đem hắn thiên đao vạn quả, muốn đem nỗi khổ ngàn lần vạn lần của Phượng Thương trả lại cho đối phương!

“Thai độc, ta không rõ ràng lắm, nhưng hàn độc cùng cổ độc ta biết, chuyện là như vậy.” Phượng Thương nắm cả Mộ Dung Thất Thất, tiếng nói ôn nhu lộ ra thanh lương.

Thì ra là, mười lăm năm trước trong một trận đánh ở Nhạn Đãng sơn, Phượng Thương cũng đi theo cha mẹ. Đêm đó, Phượng Tà chiến bại, quân đội Tây kỳ quốc vào thành sát thương cướp đoạt, Phượng Tà mang theo thê nhi dưới sự hộ tống của ưng kỵ chuẩn bị rời đi, lại không nghĩ đến trên đường có người bỏ thuốc trong đồ ăn, hôn mê mọi người. Chờ Phượng Thương tỉnh lại lần nữa, là ở trong thành, bốn phía cũng là biển lửa mịt mờ.

“Lúc ta tỉnh lại lần nữa, đã ở trong hồ bang của Nhạn Đãng sơn, là bị cái lạnh thấu xương của nước hồ làm tỉnh lại. Rong tảo dưới đáy hồ trói hai chân của ta, không thể động đậy. Cho đến năm ngày sau, ta mới bị người cứu lên.”

Thanh âm của Phượng Thương vô cùng chậm chạp, hắn không có miêu tả thảm thiết của đại hỏa hỏa hoạn trong thành, cũng không có miêu tả thảm trạng trong hồ băng, chỉ là dùng ngữ điệu bình thản đem sự thật nói ra. Dưới núi Nhạn Đãng hồ Băng, Mộ Dung Thất Thất nghe nói qua. Đó là một hồ băng lạnh ngàn năm, quanh năm rét lạnh thấu xương. Mười lăm năm trước Phượng Thương bất quá mười tuổi, thế nhưng ở trong hồ Băng ngây người năm ngày năm đêm! Đây là một hài tử có thể thừa nhận sao!

Nghĩ như vậy, Mộ Dung Thất Thất ngược lại đem Phượng Thương ôm vào trong ngực, “Không có chuyện gì rồi, Đều đã qua! Không có chuyện gì…”

Mộ Dung Thất Thất giống như đang dỗ hài tử, khiến cho tâm của Phượng Thương ấm áp lên.”Khanh Khanh, ta không sao, đã qua nhiều năm như vậy, ta sớm đã thành thói quen.”

“Vậy cổ thì sao? Là ai hạ?”

“Không biết.” Phượng Thương lắc đầu, “Hồi kinh không bao lâu, ta liền trúng cổ. Hoàng thượng mời thái y tới chữa trị, kết quả nói là mẫu tử cổ, chỉ có thể tìm được mẫu cổ mới có thể đem cổ này lôi ra ngoài. Chẳng qua là, ta tìm nhiều năm như vậy, cũng không biết mẫu cổ ở nơi nào, ước chừng là ở trong tay người hạ cổ!”

Biết được chuyện từ đầu đến cuối, Mộ Dung Thất Thất cau mày, “Vương gia, theo như chàng nói vậy, Đại tướng quân Phượng Tà cùng Minh Nguyệt công chúa chưa chắc là tự sát. Có thể đến gần thức ăn đồ uống của các người, hơn nữa hạ độc ngất các người, hẳn là người thân cận, là người mình! Nhưng mà, người mình tại sao phải làm như vậy? Sau lưng rốt cuộc là người nào sai sử?”

Mộ Dung Thất Thất thoáng chỉ ra vấn đề mấu chốt, Phượng Thương nhéo lỗ mũi của Mộ Dung Thất Thất .

“Nàng so sánh với bộ khoái còn lợi hại hơn? Ngày đó người bên cạnh đi theo cha mẹ ta toàn bộ bị giết, trừ cung nữ Thải Hoa đi theo mẫu thân của ta hai mươi năm, nàng mất tích…”

Thì ra là như vậy! Quả nhiên là người bên cạnh! Mộ Dung Thất Thất bừng tỉnh đại ngộ, nhưng vấn đề mới lại khiến nàng nghi hoặc, “Vậy Thải Hoa đâu? Có bắt được không? Có nhận tội không? Thủ phạm thật phía sau màn là ai? Tại sao phía ngoài truyền lưu cũng không phải như vậy?”

Mộ Dung Thất Thất đem một đám vấn đề ném choPhượng Thương, khiến cho hắn có chút đáp ứng không xuể: “Ta cũng vậy hoài nghi là Thải Hoa, nhưng tìm nhiều năm như vậy, cũng không có tìm được nàng. Về phần sau tại sao lại truyền thành như vậy, là bởi vì bọn hắn trong đám phế tích bị thiêu đốt phát hiện di thể của cha mẹ ta. Phụ thân đang trong tư thế mổ bụng tự sát, mẫu thân, đã bị đốt thành tro bụi rồi, cho nên mới phải nói phụ thân ta là thẹn với Bắc Chu tự sát, mẫu thân tự vận theo chồng. . . . . .”

“Dĩ nhiên là như vậy.”

Từ trong miệng Phượng Thương nghe được chuyện năm đó, Mộ Dung Thất Thất có thể tưởng tượng ra cái thảm trạng này, tay ôm Phượng Thương cũng càng khẩn trương hơn. Nơi này thế nhưng phát sinh nhiều chuyện tình như vậy!

“Vương gia, chàng có nói với hoàng thượng chuyện về cha mẹ chàng hay không? Tại sao không mời hoàng thượng tra tìm hung thủ?”

“Ta hồi kinh bệnh nặng một hồi, sau lại một mực an dưỡng ở trong phủ. Chờ lúc ta có thể đứng dậy được, cha mẹ ta đã chết đi bởi vì hoàng thượng đã chiêu cáo thiên hạ, ta một hài tử mười tuổi đưa ra lời nói…, sẽ không có người tin tưởng . Hơn nữa đây là chuyện của mình ta, ta muốn tự mình bắt được hung thủ!”

Đúng vậy a, khi đó Phượng Thương mới mười tuổi! Mười tuổi sẽ phải thừa nhận phụ mẫu đều mất, còn muốn thừa nhận hàn độc cùng cổ độc, điều này cần dũng khí lớn tới bực nào mới có thể kiên trì tiếp tục đây!

“Vương gia, chuyện đã qua, hãy để cho nó theo gió trôi đi! Từ giờ trở đi, ta sẽ ở bên cạnh chàng, cùng chàng đối mặt với mọi chuyện cần thiết!” Mộ Dung Thất Thất chủ động nắm chặt mười ngón tay của Phượng Thương: “Chúng ta cùng nhau báo thù cho Đại tướng quân cùng công chúa Minh Nguyệt, đem người ở phía sau tấm màn đen kia bắt lấy”

Lúc này, trên người Mộ Dung Thất Thất phát ra tia sáng kiên định, khiến cho Phượng Thương híp mắt nói:”Tốt!” Phượng Thương nắm chặc tay, ánh mắt cũng trở nên kiên định . . . . . .

Ung Châu, là một châu quận thuộc bốn châu ở phía Bắc, giáp giới với Đông lỗ, Nam Phượng, Tây kỳ. Gần đây, bởi vì cuộc thi tứ quốc tranh bá, Ung Châu trở nên náo nhiệt. Sáng sớm, Ung Châu Thái Thú Mạnh Thiên Kỳ liền suất lĩnh đám người chờ ở cửa thành, bởi vì hôm nay Nam Lân vương Phượng Thương dẫn dắt sứ đoàn Bắc Chu quốc tới.

Đợi đến buổi trưa, đoàn xe rốt cục xuất hiện. Mạnh Thiên Kỳ đi tới ngoài xe ngựa của Phượng Thương cung kính hành lễ: “Hạ quan tham kiến Vương gia!”

“Đứng lên đi!” Cách màn xe, thanh âm của Phượng Thương dày trong đó lộ ra một tia làm cho không người nào có thể kháng cự uy nghiêm.

“Tạ vương gia!” Mạnh Thiên Kỳ đứng lên, tiểu tâm dực dực liếc nhìn xe ngựa, “Hạ quan đã dựa theo Vương gia phân phó, đem Mai Hương Viên chỉnh sửa lại, thành trụ sở tạm thời cho Vương gia cùng Chiêu Dương công chúa ở Ung Châu. Vương gia, ngài trực tiếp đi Mai Hương viên, hay là đi phủ nha trước?”

“Mai Hương viên.”

“Dạ!” Mạnh Thiên Kỳ thối lui ra ngoài. Vẫn chờ xe ngựa đi thật xa, khẽ khúc đứng thẳng sống lưng.

Mai Hương viên, là một chỗ cực kỳ an tĩnh, bởi vì trồng cả vườn hồng mai mà nổi tiếng, lần này còn lại là nơi ở của Phượng Thương cùng Mộ Dung Thất Thất .

Những tuyển thủ khác được an bài ở trong trạch viện cách đó không xa, không có mấy con bướm chướng mắt, Mộ Dung Thất Thất tâm tình rất tốt. Những ngày qua nàng một mực cùng Tấn Mặc nghiên cứu bệnh của Phượng Thương, hàn độc cũng không khó trị, nặng ở điều dưỡng. Nhưng mà trong cơ thể của Phượng Thương có cổ độc cùng hàn độc chế ước lẫn nhau, muốn trị tốt hai thứ này, chỉ có thể đợi khi tìm được mẫu cổ, hủy diệt mẫu cổ, đồng thời trừ đi cổ độc cùng hàn độc.

Về phần thai độc, còn lại khiến cho Mộ Dung Thất Thất cảm thấy là chuyện tình khó giải quyết nhất. Thai độc trên người Phượng Thương, Mộ Dung Thất Thất chưa từng thấy qua.

Nàng ở Ma Vực biết rất nhiều độc vật độc dược, lại không thấy qua độc dược như vậy trên người Phượng Thương. Theo lý thuyết cha nuôi góp nhặt độc dược tứ quốc, Ma Vực hẳn là cơ sở dữ liệu độc vật lớn nhất trên thế giới này, nàng thế nhưng không nhận ra thai độc trên người Phượng Thương đến tột cùng là vật gì. “Công chúa, có đầu mối không?” Ngày gần đây Tấn Mặc cùng Mộ Dung Thất Thất đi lại rất thường xuyên, lúc trước mặc dù ngại từ sư phụ, hắn nhận tiểu sư muội này, cũng biết Mộ Dung Thất Thất đối với Phượng Thương vô hại, lúc này đối với nàng cũng khá hơn rất nhiều, nhưng trong lòng đối với năng lực của Mộ Dung Thất Thất vẫn là vô cùng hoài nghi .

Cho đến lúc cùng Mộ Dung Thất Thất tiếp xúc, nàng sửa đổi phương thuốc của hắn, nói với hắn ý kiến cải tiến, Tấn Mặc mới tin tưởng ánh mắt sư phụ, cũng biết tiểu sư muội này là có bản lãnh thật sự, cho nên vẻ mặt ôn hoà bây giờ đối với Mộ Dung Thất Thất mới là phát ra từ nội tâm.

“Sư huynh, độc này có chút quái dị, ít nhất ta chưa từng thấy qua.”

Mộ Dung Thất Thất nói như vậy, cũng ở trong dự kiến của Tấn Mặc, ban đầu hắn đi theo bên cạnh sư phụ, cũng đã gặp không ít độc vật, nhưng mà cũng không thể giải thai độc triệt để, chỉ có thể tận lực ức chế.

Tấn Mặc biết được Mộ Dung Thất Thất ở Ma Vực ngây người năm năm, chính là cao thủ dụng độc, đối với độc vật biết lại càng nhiều hơn hắn. Lúc này Mộ Dung Thất Thất nhận thức không ra độc, cái này phiền toái có thể thật lớn.

“Dân gian có rất nhiều phương thuốc cổ truyền, cũng có rất nhiều độc môn độc vật, chỉ cần chúng ta không buông bỏ, luôn là có thể tìm tới phương pháp xử lí giải độc. Xin công chúa không nên lo lắng quá mức.”

“Cực khổ sư huynh rồi!”

Mộ Dung Thất Thất cũng không có nói cho Tấn Mặc biết thân phận mình là Độc Tiên Nhi, cha nuôi yêu độc như mạng, thích thu thập các loại độc vật, độc dược, vô luận dân gian tư nhân hay là hoàng thất cung đình, chỉ cần nghe được có liên quan tới độc, hắn nhất định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế thu vào tay, Ma Vực cất dấu một chút ít độc dược kia không có một ngàn cũng có chín trăm .

Đi theo bên cạnh cha nuôi, mưa dầm thấm đất, Mộ Dung Thất Thất tẫn được hắn đích thực truyền. Chỉ cần là Ma Vực có độc, bọn họ biết, hơn nữa có thể chế biến ra thuốc giải độc. Nói một cách khác, tứ quốc này, không có độc dược làm khó được Mộ Dung Thất Thất. Nếu thật có, vậy độc kia cũng không phải là ở trên phiến đại lục này mà ra !

Hiện tại quanh quẩn ở trong não của Mộ Dung Thất Thất chính là vấn đề, thai độc trên người Phượng Thương rốt cuộc là chỗ có được. Nếu thật là ngoại lai, chẳng lẽ có liên quan tới Bồng Lai đảo? Bồng Lai đảo này xưa nay không có gì lui tới cùng đại lục, chỉ có đám hỏi cùng Đông Lỗ quốc, hay là chuyện này còn liên quan đến Đông Lỗ quốc?

Cho dù Mộ Dung Thất Thất nghĩ vỡ đầu, cũng nghĩ không ra độc này rốt cuộc xuất từ chỗ nào, chỉ có thương lượng thể cùng Tấn Mặc, trước ổn định tình huống của Phượng Thương.

Mộ Dung Thất Thất cùng Phượng Thương một mình ở Mai Hương viên, khiên cho Hoàn Nhan Bảo Châu ghen tỵ không chịu nổi. Mai Hương viên này nàng cũng đã đi xem qua, cả vườn đỏ au, nhìn vô cùng đẹp, hơn nữa khắp nơi đều là một mùi thơm ngát, ngay cả đi ngang qua, trên người cũng sẽ bị lây một tầng thật mỏng mùi thơm hoa mai, thật sự là chỗ vô cùng tốt.

Vốn là Hoàn Nhan Bảo Châu náo phải đến ở Mai Hương viên, không nghĩ tới vừa mở miệng liền bị Phượng Thương trực tiếp cự tuyệt, khiến cho nàng rất khó chịu, trong lòng lại càng oán hận Mộ Dung Thất Thất.

Cách cuộc so tài còn có mấy ngày, nhìn thấy Phượng Thương đi ngụ ở nơi này, hai người Hoàn Nhan Bảo Châu cùng Mục Vũ Điệp tới Mai Hương Viên hẹn Mộ Dung Thất Thất đi dạo Ung Châu thành.

“Đi dạo phố?” Nghe Tô Mi nói công chúa tới xin, Mộ Dung Thất Thất có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới hai người này an phận mấy ngày, hiện tại liền không thành thật. Hôm nay Phượng Thương ra khỏi thành đi xem nơi so tài của cuộc thi tứ quốc tranh bá, mới vừa đi, hai người này liền ba ba đi tới, thật là tới đúng dịp.

“Công chúa, trời lạnh như thế, ngài cũng đừng đi ra ngoài! Các nàng là chồn tới chúc tết gà, không có lòng tốt như vậy!” Tô Mi đối với Hoàn Nhan Bảo Châu cùng Mục Vũ Điệp chán ghét tới cực điểm, nếu như không phải là vì lấy đại cục làm trọng, nàng đã sớm động thủ.

“Tô Mi, ý của ngươi là, tiểu thư ta là gà?”

“Ách.” Tô Mi chợt nhớ tới, lúc trước ý tứ Mộ Dung Thất Thất nói “kê”, vội vàng khoát tay: “Tiểu thư, ta là ví von thôi, ngài không phải là kê, ngài tại sao có thể là kê đây. . . . . .”

“Tô Mi, ngươi còn nói!” Tố Nguyệt ở một bên cười đến gãy lưng, Tô Mi mới phát hiện mình liên tiếp nói rất nhiều “kê” đi ra ngoài, vội vàng dừng lại, “Tóm lại, tiểu thư, các nàng tới tuyệt đối không có chuyện tốt gì, ngài đang ở trong nhà ấm áp, chớ cùng các nàng chấp nhặt!”

“Tại sao không đi? Chẳng lẽ ta sợ các nàng sao?” Người đưa tới cửa tìm tự tìm khổ, sao nàng lại không cho họ được như ý chứ. Vừa lúc Phượng Thương không có ở đây, nàng cũng không cần cố kỵ nhiều như vậy, “Tố Nguyệt, lấy ra áo choàng cho ta, ta đi gặp các nàng!” Chờ lúc Mộ Dung Thất Thất đi tới cửa Mai Hương viên, Hoàn Nhan Bảo Châu cùng Mục Vũ Điệp đã đông lạnh chịu không được.

Kể từ khi Hoàn Nhan Bảo Châu tới náo loạn một lần, muốn vào ở Mai Hương viên, sau lại bị Phượng Thương đuổi đi ra, Phượng Thương đã xuống lệnh. Trừ Hoàn Nhan Khang, những người khác bất luận kẻ nào muốn vào Mai Hương viên đều phải thông báo. Đạo lệnh này vừa ra, trực tiếp đem Hoàn Nhan Bảo Châu cùng Mục Vũ Điệp chắn ngoài cửa.

Mộ Dung Thất Thất dĩ nhiên biết những thứ này, cho nên mè nheo trang điểm trang phục làm thật lâu mới đi ra ngoài, bây giờ nhìn đến Hoàn Nhan Bảo Châu cùng Mục Vũ Điệp miệng có chút tái xanh, nàng tâm tình thật tốt: “Ơ, để cho công chúa và Mục tiểu thư đợi lâu! Thật là ngại quá!”

Mặc dù ngoài miệng nói xin lỗi, nhưng mà trên mặt Mộ Dung Thất Thất một chút đau lòng cũng không có, lại càng khiến Hoàn Nhan Bảo Châu cùng Mục Vũ Điệp giận đến nghiến răng, nhưng người là Mai Hương viên, là địa bàn của Phượng Thương, chung quanh cũng là thị vệ của Phượng Thương, các nàng chỗ dám ở chỗ này đối với Mộ Dung Thất Thất động thủ đây.

“Không có chuyện gì, không có chuyện gì! Chúng ta đi thôi!” Hoàn Nhan Bảo Châu xé ra một nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, trong lòng đang hung hăng mắng Mộ Dung Thất Thất. Tiện nhân, ngươi chờ xem! Một lát để cho ngươi đẹp mắt!

Thời điểm muốn lên xe ngựa, Mục Vũ Điệp thấy được Tô Mi đi theo phía sau Mộ Dung Thất Thất, lập tức đã mở miệng, “Công chúa nói ngoài ba người chúng ta cùng nhau trò truyện, rồi đi dạo núi một chút, sẽ lập tức trở lại, ngươi cũng không cần đi theo! Xe ngựa này nhỏ, ta cùng Bảo Châu công chúa cũng không có mang tỳ nữ đâu!”

“Tốt!”

Mặc dù không biết đối phương đùa bỡn cái xiếc gì, nhưng Mộ Dung Thất Thất lại gật đầu phối hợp, để cho Tô Mi trở về.

Lên xe ngựa, Mộ Dung Thất Thất lập tức ngửi thấy được một loại mùi vị đặc thù. A, Nhuyễn Hương tán? Còn dùng cả đồ chơi này? Thật là quá thấp cấp một chút!

Thấy Hoàn Nhan Bảo Châu cùng Mục Vũ Điệp giả bộ không có chuyện gì, Mộ Dung Thất Thất biết các nàng khẳng định đã uống giải dược. Các ngươi đã nghĩ muốn chơi, ta đây cũng sẽ cùng các ngươi chơi tốt một chút! Mộ Dung Thất Thất ngồi ở bên cạnh lư hương, tay nhỏ bé sờ sờ ở trên lư hương, sau đó liền thu trở lại.

Thấy Mộ Dung Thất Thất sờ lư hương, Hoàn Nhan Bảo Châu tâm hơi chút xíu nhảy ra ngoài. Hay là nàng đoán ra trong lư hương đốt Hương có vấn đề? Sau Mộ Dung Thất Thất liền thu tay về, Hoàn Nhan Bảo Châu tâm bị treo lên mới hạ xuống .

Đúng rồi, nàng bất quá là phế vật, làm thế nào biết được nhuyễn hương tán đây? Huống chi đây là Cừu Nhi từ trong tay hành gia mua được, người bình thường làm sao biết được!

Hoàn Nhan Bảo Châu nở nụ cười, cảm giác mình thật sự là quá đa tâm. Bình thời Mộ Dung Thất Thất bên cạnh có Phượng Thương, hôm nay nàng bất quá là một kẻ tầm thường, cái gì cũng không biết, mình cần gì phải cẩn thận như vậy, sợ nàng như vậy?

“Công chúa tựa hồ rất vui vẻ!” Mộ Dung Thất Thất chậm rãi mở miệng, một tay chống cằm, quét qua mặt Hoàn Nhan Bảo Châu xem ra rất vui vẻ.

“Không có, không có gì.” Bị Mộ Dung Thất Thất nhìn ra, Hoàn Nhan Bảo Châu có chút có tật giật mình, vội vàng khoát tay phủ nhận, “Chỉ là nghĩ đến đợi một lát nữa có thể đi nhìn nơi so tài một chút, cũng rất cao hứng. Mấy ngày nữa sẽ ở nơi đây tranh tài, có chút kích động!”

” Sợ là công chúa bởi vì thấy vương gia mà cao hứng đi!” Mục Vũ Điệp ở một bên đánh, Hoàn Nhan Bảo Châu đỏ mặt, nhìn thoáng qua Mộ Dung Thất Thất, đối phương không nói chuyện, nàng mới cười xấu hổ: “Vũ Điệp, ngươi nói cái gì đây! Đợi lát nữa thấy Thương ca ca người cao hứng hẳn là Chiêu Dương công chúa!”

“Không phải nói đi trong thành Ung Châu đi dạo phố sao? Tại sao lại muốn ra khỏi thành đi đến nơi so tài đây?” Mộ Dung Thất Thất không phải người ngu, hai người này thay đổi nhanh như vậy, một lát sau liền biến thành ra ngoài thành. Xem ra, ngoài thành này mới là mấu chốt nhất, nhất định có chuyện gì chờ nàng!

“Vốn là muốn đi dạo phố , nhưng mà ta đột nhiên lại tò mò nơi so tài là cái dạng gì. Ngươi cũng biết, ta là tuyển thủ, sớm một chút muốn nhìn thấy nơi so tài, thật sớm có tâm lý chuẩn bị, khi tranh tài phần thắng cũng lớn hơn nhiều! Mà lúc ta thắng, cũng chỉ là giúp ngươi cùng Thương ca ca nha! Nếu như chúng ta Bắc Chu quốc lần này đứng đầu tiên, ngươi chính là Vương Phi của Nam Lân vương nha!”

Những thứ giải thích này Hoàn Nhan Bảo Châu đã sớm chuẩn bị xong, lúc này thuận miệng nói ra ngoài, cực kỳ có thứ tự, cũng đường hoàng.

“Đúng vậy a đúng a! Ta cũng vậy muốn đi nhìn nơi so tài, mặc dù không thể tham gia trận đấu, nhưng xem một chút cũng tốt a! Chiêu Dương công chúa, ngươi có thể không thể thỏa mãn một chút yêu cầu nho nhỏ của ta sao, dù sao đối với ta mà nói, không thể tham gia cuộc thi tứ quốc tranh bá lần này là một việc phi thường tiếc nuối. . . . . .” Hai người kia hát song ca, Mộ Dung Thất Thất càng cảm thấy chuyện này rất thú vị. Hiện tại Mục Vũ Điệp hé ra khuôn mặt khổ sở, một bộ dáng đáng thương, muốn đánh động Mộ Dung Thất Thất, làm cho nàng chút xíu cười ra tiếng.

“Đi thôi, không thành vấn đề! Vương gia sáng sớm liền đi ra ngoài, nói vậy ta cũng rất nhớ hắn . Các ngươi đi xem nơi so tài, ta cũng đúng dịp đi xem vương gia một chút! Vừa lúc ta cũng muốn cho vương gia một kinh hỉ, không biết lúc vương gia thấy ta sẽ là vẻ mặt gì! Thật là mong đợi a!”

So sánh với diễn trò, hai người này làm sao có thể là đối thủ của Mộ Dung Thất Thất. Thời điểm đang nói những lời này, Mộ Dung Thất Thất cố ý lộ ra một bộ dáng vui thích hạnh phúc, khiến cho hai nữ nhân kia giận đến nắm chặc quả đấm.

Thật sự là nữ nhân đáng ghét! Hoàn Nhan Bảo Châu cùng Mục Vũ Điệp trao đổi ánh mắt, quyết tâm nghĩ diệt trừ Mộ Dung Thất Thất cũng càng thêm kiên định.

Mộ Dung Thất Thất làm bộ đối với ánh mắt các nàng làm như không thấy, mới vừa rồi nàng cẩn thận nghe thấy mùi vị nhuyễn hương tán này, căn cứ bên trong cách điều chế đến, hẳn là xuất phẩm từ Vô Cực Cung. Nhưng mà nữ nhân ở giữa tranh giành tình nhân, không nghĩ tới thế nhưng dính dấp tới Vô Cực Cung, để cho Mộ Dung Thất Thất nhìn Hoàn Nhan Bảo Châu cùng Mục Vũ Điệp với ánh mắt khác xưa .

Chẳng qua là không biết các nàng là như thế nào liên hệ với Vô Cực Cung, hay là, có người khác. . . . . . Nhưng mà, bất kể như thế nào, chuyện hôm nay là hai nữ nhân này bắt đầu, sau này nàng ra tay độc ác, cũng đừng trách nàng vô tình!

Xe ngựa ra khỏi cửa thành, chậm rãi chạy ở trên mặt tuyết, Mộ Dung Thất Thất vén rèm xe quay đầu lại nhìn thoáng qua, đây là cửa thành phía Tây, mà nơi tranh tài rõ ràng là ở cửa thành phía đông, xem ra suy đoán của nàng là chính xác .

Trong lòng rõ ràng, Mộ Dung Thất Thất cũng không có lộ ra, khuôn mặt nhỏ nhắn như cũ đỏ bừng, mỗi khi đi một đoạn đường sẽ gấp gáp hỏi phu xe đã tới chưa, lúc nào có thể nhìn thấy Vương gia.

Nhìn Mộ Dung Thất Thất như vậy, Hoàn Nhan Bảo Châu cùng Mục Vũ Điệp khóe miệng giương lên nụ cười lãnh khốc. Lúc này còn có đắc ý mấy phần, chờ đến chỗ, vậy thì sẽ khiến cho ngươi kêu trời trời không thưa, kêu đất đất chẳng hay!

Cách cửa thành phía Tây càng ngày càng xa, thời điểm nhìn không thấy tới Ung Châu thành, đột nhiên truyền đến tiếng vó ngựa liên tiếp, “Đứng lại! Cướp đây!”

Phu xe vừa thấy trận thế trước mặt, lập tức luống cuống, lập tức xuống xe liền quỳ gối trước mặt đám người kia, “Các vị hảo hán, ta, ta chỉ là người đánh xe , ta không có gì cả, các vị hảo hán bỏ qua cho ta đi!”

“Cút!” Một người đàn ông hét lớn một tiếng, phu xe liền lăn một vòng trở về chạy, vừa mới chạy được bốn năm mét, nam nhân quăng cây đao đi qua, trực tiếp lấy đầu của phu xe, rơi trên mặt đất, lăn vài vòng, lưu lại một dòng máu tươi nóng hầm hập, vẫn còn bốc khí nóng .

“Ha ha ha!” Nam nhân bên cạnh khoa trương cười lớn lên, thật giống như thấy chuyện tình máu là một việc khiến cho hắn vô cùng hưng phấn.

“Giết người!” Mặc dù chuyện này là mình an bài, nhưng khi nhìn đến đầu người phu xe lăn xuống trên mặt đất, vượt ra khỏi tưởng tượng của mình, khiến cho Hoàn Nhan Bảo Châu kinh ngạc mang theo một tia sợ. Vì sao không giống như Cừu Nhi nói? Rõ ràng chẳng qua là nhằm vào Mộ Dung Thất Thất, vì sao giết phu xe của nàng?

Không để cho Hoàn Nhan Bảo Châu suy nghĩ cẩn thận những thứ này, màn xe bị một thanh đại đao nhảy ra, một người mang theo đao dữ tợn xuất hiện trước mặt ba người.

“Ơ, là ba tiểu cô nương!” Đao Ba lau đi tuyết dính trên râu ria trên môi, nhếch miệng nở nụ cười, lộ ra một hàm răng trắng noãn, “Các huynh đệ! Hôm nay thu hoạch không tệ! Có thịt ăn rồi!”

“A! A!” Nam nhân ngoài xe vừa nghe có nữ nhân, đều hưng phấn mà kêu la lên.

“Làm sao bây giờ?” Mục Vũ Điệp thấy những nam nhân này bộ dáng khát khao cũng trợn tròn mắt, lập tức nhìn về phía Hoàn Nhan Bảo Châu, tại sao cái này và nàng nói lúc trước không giống với? Không phải là liên hệ với sát thủ của Vô Cực Cung sao? Làm sao biến thành một đám gọi thổ phỉ như vậy?

“Xuống xe! Xuống xe! Đừng có mè nheo !” Đao Ba Nam đem đại đao ở trên xe ngựa chém , “Không xuống xe chẳng lẽ để cho lão tử tới xin sao!”

“Ngươi, các ngươi trước xuống. . . . . .” Hoàn Nhan Bảo Châu thanh âm run run, nhìn nàng không có bình tĩnh, Mộ Dung Thất Thất khẽ cười một tiếng, ưu nhã sửa sang lại y phục, cẩn thận xuống xe ngựa. “Lão Đại, quả nhiên là tiểu cô nương! Là dấu hiệu của đàn bà!” Một lão tử sau khi thấy Mộ Dung Thất Thất lập tức kêu la lên, “Lão Đại, tiểu cô nương kia xuống xe bộ dáng thật là đẹp mắt! Chẳng lẽ là thiên kim tiểu thư?”

“Nhìn các ngươi là bộ dáng không có tiền đồ!” Đao Ba Nam nhổ một bãi nước miếng trên mặt đất, xem xét đôi mắt khéo léo đẹp đẽ của Mộ Dung Thất Thất, sau đó nhìn về phía Mục Vũ Điệp, “Nhanh lên một chút nhanh lên một chút, mè nheo làm gì? Chờ người tới cứu các ngươi sao?”

Mục Vũ Điệp rất không tình nguyện theo sát xuống xe ngựa, trong lòng bàn tay nàng cũng toàn là mồ hôi, cực sợ, thật là không biết tại sao Mộ Dung Thất Thất có thể bình tĩnh như vậy.

“Lão Đại, nàng này cũng được, chỉ là già hơn một chút, hơn nữa rất là thối, ta đây vẫn thích tiểu thư mới vừa rồi!”

Nói chuyện là kẻ vừa rồi, một câu “già”, khiến cho mặt Mục Vũ Điệp chìm xuống. Nàng thật nhìn qua rất già sao? Nếu không tên lâu la kia tại sao nói như vậy? Nàng rõ ràng so sánh với Mộ Dung Thất Thất nhìn xinh đẹp hơn rất nhiều, tại sao những nam nhân này ngược lại thích Mộ Dung Thất Thất nhiều hơn?

Nhưng mà như vậy, cũng làm cho Mục Vũ Điệp thở phào nhẹ nhõm, thổ phỉ coi trọng Mộ Dung Thất Thất, tốt nhất đem nàng bắt đi chuẩn bị trở về làm áp trại phu nhân, như vậy sẽ không có người cùng nàng đoạt Phượng Thương rồi!

Mục Vũ Điệp âm thầm nghĩ Mộ Dung Thất Thất bị bọn thổ phỉ coi trọng mà cao hứng, Hoàn Nhan Bảo Châu cũng đang ở trên xe ngựa cọ xát thật lâu cũng không chịu xuống. Cuối cùng, thừa dịp Đao Ba Nam không chú ý, Hoàn Nhan Bảo Châu một đao chặt xuống sợi dây trên thân ngựa, phi thân lên ngựa, hai chân chợt kẹp chặt bụng ngựa, vừa quất lên mông ngựa: “Giá!” Con ngựa theo hướng gió xông ra ngoài

“Sao, muốn chạy?” Đao Ba Nam nở nụ cười, trong ánh mắt đều là đối với một chút thủ đoạn của Hoàn Nhan Bảo Châu cũng không coi ra gì. Sau đó lấy ra một sợi dây thật dài, cưỡi ngựa đuổi theo.

Nam nhân này, thuật cưỡi ngựa vô cùng tốt, không bao lâu rất nhanh đuổi theo Hoàn Nhan Bảo Châu .

“Lên!” Nam nhân vung vẩy sợi dây trong tay, sợi dây trên đầu có một vòng lớn, vừa lúc đem Hoàn Nhan Bảo Châu trói lại. “Đi!” Đao Ba Nam chợt vừa tung, đem Hoàn Nhan Bảo Châu túm xuống ngựa, kéo dài trên mặt tuyết.

“Lớn mật! Buông, ta là Bảo Châu công chúa! Ngươi không muốn sống sao! Buông!” Hoàn Nhan Bảo Châu từ nhỏ đến lớn, lần đầu tiên chật vật như vậy. Lại bị người kéo ở trong đống tuyết “Cút”, nàng là công chúa tôn quý, lúc nào lại ăn tức giận như vậy!

“Khốn kiếp, buông, ta là công chúa! Ngươi tên khốn kiếp này, bổn cung muốn chu di cửu tộc ngươi! Khốn kiếp!”

Hoàn Nhan Bảo Châu tiếng hét rất lớn, mặc dù cách rất xa, gió vẫn là đem thanh âm của nàng đưa tới.

“Lão Đại, tiểu cô nương kia rất là cay cú, thích hợp ngươi!” tên lâu la ở chỗ này kêu lên, Mộ Dung Thất Thất nhẹ giọng cười một tiếng, cảm thấy tình cảnh này vô cùng khôi hài. Hoàn Nhan Bảo Châu không phải là tính kế nàng sao, tại sao hiện tại biến thành bộ dạng như vậy?

Đao Ba Nam cũng mặc kệ Hoàn Nhan Bảo Châu là công chúa hay là cái gì, trực tiếp chốt sợi dây, đem nàng từ trên mặt tuyết kéo trở lại, một chút tinh thần thương hương tiếc ngọc cũng không có.

“Công chúa, ngươi không sao chớ!” Chờ Đao Ba Nam đến trước mặt, Mục Vũ Điệp vọt tới bên cạnh Hoàn Nhan Bảo Châu, giúp nàng giải khai sợi dây trên người, “Công chúa, công chúa!”

“Khanh khách!” Đoạn đường này, Hoàn Nhan Bảo Châu vẫn mặt úp xuống, ăn rất nhiều tuyết, trên mặt cũng bị cọ rách da, lúc này cả khuôn mặt đã không còn là bộ dáng ngày thường, chỗ nào còn nhìn ra được là đệ nhất mỹ nhân Bắc Chu, giống như một cây cải củ mới được rút từ trong đất ra!

“Đại ca, các nàng này quá xấu rồi! Thật là một người quái dị!” Tên lâu la còn lại la lên, “Đàn bà xấu như vậy ta đây không thích, hay là bán đi kỹ viện đi! Các huynh đệ, các người thấy sao!”

“Đúng vậy!” Bọn thổ phỉ bên cạnh đều vung đao hô lên, “Nữ nhân xấu cùng lão bà chúng ta không cần! Chỉ cần tiểu thư trẻ tuổi làm áp trại phu nhân của chúng ta!”

“Các ngươi, khốn kiếp! Bổn cung là công chúa! Bọn khốn kiếp các ngươi! Bổn cung muốn giết các ngươi!”

Hoàn Nhan Bảo Châu nghĩ thôi cũng đã muốn phát điên muốn giết người, nhưng nàng là đấu khí tứ đoạn, sắp sửa tiến vào ngũ đoạn rồi, chỉ cần thúc dục đấu khí, nàng có thể dễ dàng đem đám thổ phỉ này giết chết! Hoàn Nhan Bảo Châu ý nghĩ chính là tốt đẹp, nhưng khi nàng thúc dục đấu khí, lại phát hiện thân thể mềm nhũn, một chút lực lượng cũng không có.

“Công chúa, vô dụng!” Mục Vũ Điệp cười khổ lắc đầu, mới vừa rồi xuống xe ngựa nàng đã nghĩ dùng loại phương pháp này tự vệ, không nghĩ tới một chút đều không dùng được .

“Tại sao có thể như vậy?” Hoàn Nhan Bảo Châu ngây người, các nàng không phải là uống giải dược rồi sao? Chẳng lẽ Cừu Nhi lừa nàng? Người đàn bà kia rốt cuộc là người nào? Chết tiệt! Nàng thế nhưng bị mắc lừa! Tại sao có thể như vậy!

Hoàn Nhan Bảo Châu mặt giống như cái khay thuốc màu, sắc thái sặc sỡ, màu sắc âm u nhiều hơn. Từ sắc mặt Hoàn Nhan Bảo Châu, Mục Vũ Điệp đã đoán được nguyên do, lập tức sắc mặt đại biến. Những nam nhân này vừa nhìn cũng không phải là hạng người lương thiện, hiện tại các nàng tay trói gà không chặc, làm sao có thể chạy đi?

“Công chúa, tại sao không giống với lời người nói?” Mục Vũ Điệp cố gắng làm cho mình bình tĩnh trở lại.

“Bổn cung cũng không biết!” Hoàn Nhan Bảo Châu cắn răng, tàn bạo nhìn Mộ Dung Thất Thất một cái. Cũng là nữ nhân này, nữ nhân này hại nàng nóng lòng gặp người khác nói! Cũng là nàng!

“Các vị anh hùng, chúng ta bất quá là nư tử yếu đuối, cùng các ngươi không thù không oán, cầu xin các ngươi thả chúng ta!” Mục Vũ Điệp ngẩng đầu, nhìn Đao Ba Nam, nam nhân này là đầu lĩnh của đám thổ phỉ này, chỉ cần nàng có thể đánh động đến hắn, các nàng còn có thể cứu, “Nếu như các ngươi là vì tiền tài, trên người chúng ta có một chút, hơn nữa chúng ta ở trong thành Ung Châu cũng có tiền, ta sẽ lấy trở về cho các ngươi cầm!”

“Tiền?” Nghe Mục Vũ Điệp nhắc tới tiền, Đao Ba Nam trầm tư hạ xuống, “Các ngươi trở về cầm? Đến lúc đó lấy ra là không tiền, mà là quan binh tới thì làm sao bây giờ? Không được không được, cái biện pháp này không được!”

“Ngươi có thể lưu lại con tin a! Có con tin sẽ không sợ chúng ta đổi ý a!” Mục Vũ Điệp lập tức nắm lấy cơ hội, cực lực thuyết phục Đao Ba Nam.

“Nàng, là Chiêu Dương công chúa Tây kỳ quốc tới hòa thân, là Vương Phi của Nam Lân vương. Nam Lân vương sủng ái nàng nhất, chỉ cần các ngươi lưu lại nàng, Nam Lân vương nhất định sẽ cầm trọng kim tới chuộc nàng! Thật!” Mục Vũ Điệp đem Mộ Dung Thất Thất đẩy tới trước mặt Đao Ba Nam, “Nam Lân vương đang ở Ung Châu thành, Phượng Thương nhất định sẽ cho các ngươi tiền!” Mục Vũ Điệp nói như vậy, Đao Ba Nam tựa hồ vô cùng có hứng thú, trên dưới đánh giá Mộ Dung Thất Thất thật lâu, cuối cùng mới gật đầu, “Cũng là có chút khí độ công chúa, so với nữ nhân xấu kia mạnh hơn rất nhiều!”

Thấy Đao Ba Nam nói mình như vậy, Hoàn Nhan Bảo Châu hận không được xông đi lên cho hắn một cái tát, lại bị Mục Vũ Điệp gắt gao túm lại, “Công chúa, nhẫn nhịn chịu đựng nếu không sẽ loạn mưu lớn!” Mặc dù hôm nay bị Hoàn Nhan Bảo Châu hãm hại, nhưng mà phụ hoàng của nàng dù sao cũng là chủ lớn nhất của ngoại tổ phụ mình, Mộ Dung Thất Thất cùng Hoàn Nhan Bảo Châu thương lượng, Mục Vũ Điệp đương nhiên là phải cứu Hoàn Nhan Bảo Châu.

Nghe Mục Vũ Điệp nói như vậy, Hoàn Nhan Bảo Châu mới dừng lại, im lặng không lên tiếng, chẳng qua là lần nữa quét Mộ Dung Thất Thất một cái, ánh mắt giống như dao găm.

“Các ngươi sẽ không gạt người chứ!” Đao Ba Nam vuốt râu ria của mình, ở bên cạnh Mộ Dung Thất Thất vòng một vòng, “Nàng làm con tin đúng là không tệ, chỉ là ta tại sao phải tin tưởng các ngươi? Đều nói lòng của nữ nhân, như kim dưới đáy biển, vạn nhất sau này Phượng Thương suất binh tới tiễu trừ chúng ta, vậy thì như thế nào?”

Thấy Đao Ba Nam vẫn là không chịu chấp nhận ý kiến của mình, Mục Vũ Điệp khẽ cắn răng, lấy ra thiếp thân ngọc bội của mình, “Đây là ngọc bội của ta, ta là Đại tiểu thư của phủ Thừa Tướng. Nếu như ta bội ước, các ngươi có thể cầm ngọc bội của ta chửi bới danh dự của ta!”

Vì mạng sống, Mục Vũ Điệp hiện tại cũng chỉ có thể đi tới nước cờ này. Thời đại này, ngọc bội là vật thiếp thân, không thể dễ dàng cho người ngoài, nếu như đưa cho nam tử, thì tỏ vẻ định ra tư tình. Mục Vũ Điệp hiện tại ngay cả thiếp thân ngọc bội của mình đều lấy ra, xem ra là vội vàng mà nghĩ lúc này rời đi thôi.

“Mục Vũ Điệp? Tên rất hay!” Đao Ba Nam dùng đao phác thảo ngọc bội Mục Vũ Điệp đưa đến trước mặt mình, nhìn chữ phía trên, nhẹ giọng nói, liền đặt ở dưới mũi hít hà, “Ừ, thơm quá a!”

“Ha ha ha! Lão Đại, là gì mùi vị? Để cho ta đây cũng ngửi thử!” Ải Tử ở bên cạnh kêu, những người khác lại càng ồn ào.

Đao Ba Nam bộ dáng khinh bạc, khiến cho Mục Vũ Điệp mặt đỏ bừng, đây chính là vật thiếp thân nàng vẫn đeo, hiện tại bị coi nhẹ như vậy, Mục Vũ Điệp thật là hận không thể dùng một đao giết hắn rồi!

“Ngươi đâu!” Đao Ba Nam cất xong ngọc bội, nhìn về phía Hoàn Nhan Bảo Châu, “Muốn lưu lại người, hoặc là lưu lại tín vật!”

Mặc dù không muốn, nhưng không có cách nào, Hoàn Nhan Bảo Châu không thể làm gì khác hơn là lấy ra ngọc ấn công chúa của mình, “Đây là con dấu của bổn cung, có thể làm bằng chứng!”

“Hoàn Nhan Bảo Châu” Đao Ba Nam cầm lấy bạch ngọc điêu khắc hình phượng hoàng, nhìn kỹ thật lâu, “Chậc chậc, không nghĩ tới ngươi thật đúng là công chúa! Thành, vật này không tệ! Ta để lại!”

“Vậy chúng ta có thể đi sao!” Nghe được những lời này của Đao Ba Nam, Hoàn Nhan Bảo Châu cùng Mục Vũ Điệp vội vàng hỏi.

“Người đâu, dắt cho Bảo Châu công chúa và Vũ điệp tiểu thư hai con ngựa!” Đao Ba Nam phất tay, lập tức có người dắt hai con ngựa, đem dây cương ném cho Hoàn Nhan Bảo Châu cùng Mục Vũ Điệp, “Nhị vị cần phải nhớ được lời hứa của các ngươi! Ba ngày sau, ở nơi này, ta muốn nhìn thấy một vạn hoàng kim, nếu không vị Chiêu Dương công chúa này mạng nhỏ sẽ khó bảo vệ rồi!”

“Dạ! Chúng ta biết, chúng ta biết!” Hoàn Nhan Bảo Châu cùng Mục Vũ Điệp phi thân lên ngựa, nhưng khóe miệng treo tia cười lạnh, các nàng ước gì Mộ Dung Thất Thất chết, làm sao cầm tiền tới chỗ này!

Mộ Dung Thất Thất, đi chết đi! Hoàn Nhan Bảo Châu cuối cùng hung hăng nhìn Mộ Dung Thất Thất một cái, vung roi xông về Ung Châu thành.

## 63. Chương 70

Chương 70: Nam Lân vương mất khống chế

Hoàn Nhan Bảo Châu cùng Mục Vũ Điệp giục ngựa chạy chồm, cũng không quay đầu lại, sợ Đao Ba Nam hối hận, sẽ đem các nàng bắt trở về.

Chờ hai người đi xa, Đao Ba Nam cùng đám người toàn bộ xuống ngựa, đi tới trước mặt Mộ Dung Thất Thất cung kính hành lễ, “Tiểu thư!”

“Ừ!” Mộ Dung Thất Thất xoay người, nhất nhất quét qua những gương mặt nhìn qua trước mắt này, cuối cùng nở nụ cười, “Các huynh đệ đã lâu không gặp! Thoạt nhìn các người tinh thần rất tốt a!”

“Hắc hắc, tiểu thư, bọn ta đều rất tốt, nhưng mà chúng ta đều nhớ người!” Tên lâu la vừa rồi sờ sờ đầu, “Hắc hắc” cười hai tiếng, “Tô Mi truyền tin, nói có người đối với người bất lợi, bọn ta liền chạy đến. Tiểu thư, người sẽ không trách bọn ta nhiều chuyện chứ!”

“Làm sao có thể đây! Các ngươi tới vừa lúc!” Đao Ba Nam dắt tới một con ngựa cho Mộ Dung Thất Thất, Mộ Dung Thất Thất phi thân lên ngựa, tư thế oai hung hiên ngang, thay đổi bộ dáng nhu nhược mới vừa rồi.”Đi! Đem hai tiện nhân kia bắt trở về!”

Trên đường, Mộ Dung Thất Thất từ chỗ Đao Ba Nam mới biết được sau khi mình ra cửa, Tô Mi vẫn đi theo, sau lại dùng bồ câu đưa tin cho Đao Ba Nam, bọn họ mới chờ ở bên này.

“Thiết Huyết, các ngươi nói gặp phải người Vô Cực Cung?” Mộ Dung Thất Thất có chút kinh ngạc, cũng đưa chuyện trên xe ngựa trên có nhuyễn hương tán của Vô Cực Cung nói cho Đao Ba Nam, “Vậy người của Vô Cực Cung đâu? Các ngươi xử lí người như thế nào vậy?”

“Giết.” Đao Ba Nam cười cười, “Bất quá là mấy đồ chướng mắt, giết tránh ô uế ánh mắt của tiểu thư!”

“Không tệ! Chúng ta cũng là có thể đem chuyện này đẩy tới trên người Vô Cực Cung!”

Không bao lâu, Mộ Dung Thất Thất cùng bọn họ liền đuổi theo Hoàn Nhan Bảo Châu cùng Mục Vũ Điệp, hai người thấy Đao Ba Nam đuổi theo, bị hoảng sợ không biết làm sao, “Các ngươi muốn làm cái gì? Không phải nói tốt lắm thả chúng ta đi sao? Tại sao hiện tại lại xuất nhĩ phản nhĩ đây?”

“Thật sự ta muốn bỏ qua cho bọn ngươi, nhưng mà tiểu thư nhà ta không muốn.”

Các nam nhân tránh ra một con đường, Mộ Dung Thất Thất cưỡi ngựa đi tới trước mặt Hoàn Nhan Bảo Châu cùng Mục Vũ Điệp, “Nhị vị, chạy thật là chậm a!”

“Ngươi! Là ngươi!” Hoàn Nhan Bảo Châu kinh ngạc không dứt, sau kinh ngạc là tức giận, “Mộ Dung Thất Thất, ngươi thế nhưng cùng thổ phỉ cấu kết, mưu hại bổn cung!”

“Chậc chậc chậc!” Mộ Dung Thất Thất nhẹ nhẹ vỗ tay, “Ăn cướp mà còn la làng, công chúa chỉ bị một kẻ bản lãnh thật cao cắn ngược lại thôi! Nếu không phải ngươi trăm phương ngàn kế mang ta ra khỏi thành, lại ở trong lư hương bỏ thêm nhuyễn hương tán, ta cũng vậy sẽ không nghĩ đối với các ngươi như thế nào. Hiện tại, ngươi đã mở miệng một tiếng mưu hại công chúa, ta đây nếu không giết các ngươi, chẳng phải là cô phụ một mảnh dụng tâm của ngươi!”

“Ngươi, ngươi dám…”

“Bá.” Hoàn Nhan Bảo Châu chỉ hướng Mộ Dung Thất Thất, tay phải bị tên lâu la một đao chặt xuống, “Lớn mật! Dám vô lễ đối với tiểu thư!”

“A!” Hoàn Nhan Bảo Châu đau đến cút trên mặt đất, huyết châu rơi trên mặt tuyết trắng noãn, từng giọt đỏ sẫm, vô cùng mỹ lệ, nhưng chỉ là chốc lát đã bị trời khí lạnh đông cứng lại .

Mục Vũ Điệp hiện tại hoàn toàn sợ choáng váng, nàng không biết nói gì, chỉ là ngơ ngác nhìn Mộ Dung Thất Thất, phía dưới một mảnh nhiệt lưu, đi tiểu ướt cả quần. Tiểu thư, cái gì tiểu thư? Mộ Dung Thất Thất cùng những người này là quan hệ gì? Nơi này rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?

“Nói, nhuyễn hương tán là chỗ nào làm được? Những người Vô Cực Cung kia là người nào liên lạc ?” Mộ Dung Thất Thất xuống ngựa, giẫm trên tuyết đi tới trước mặt Hoàn Nhan Bảo Châu, roi ngựa trong tay nhẹ nhàng mà quật chấm mặt, tóe lên một mảnh tuyết sa, bay ở trên mặt Hoàn Nhan Bảo Châu, băng lạnh khiến nàng mau chết lặng.

“Cừu, Cừu Nhi. . . . . .” Hoàn Nhan Bảo Châu đau đến không chịu được, nhưng mà hôm nay trời quá đông lạnh, lại khiến cho đầu óc của nàng vẫn duy trì thanh tĩnh, không có biện pháp hôn mê.

“Cừu Nhi?” Mộ Dung Thất Thất nhíu mi, dường như lần này đúng là có một nữ nhân đi theo phía sau Hoàn Nhan Bảo Châu, chẳng qua là nữ nhân kia dùng khăn che mặt, nàng cũng không có để ý. Bây giờ nghĩ lại, Cừu Nhi này đích thị là có vấn đề. Hay là Cừu Nhi này là người của Vô Cực Cung? Nhưng mà Vô Cực Cung cũng không biết mình là Độc Tiên Nhi, nếu như biết, đi vòng qua còn tới không kịp, chỗ sẽ tìm đến phiền toái đây? Xem ra, nơi này cũng là có chút ít bí mật không muốn người biết.

“Biết rồi.”

Mộ Dung Thất Thất xoay người, chỉ nghe hét thảm một tiếng, Đao Ba Nam đã giải quyết Hoàn Nhan Bảo Châu.

“Không, đừng có giết ta, ta cái gì, cái gì cũng không biết. . . . . .” Tận mắt nhìn thấy Hoàn Nhan Bảo Châu bị Đao Ba Nam giết chết, Mục Vũ Điệp bị hoảng sợ đến trượt từ trên ngựa xuống, ngồi liệt trên mặt đất, thanh âm run rẩy, hàm răng va chạm, phát ra thanh âm “Khanh khách”, “Ta, ta thật cái gì cũng không biết, cũng là công chúa làm, không phải là ta. . . . . .”

“Mục tiểu thư!”

Mộ Dung Thất Thất đứng ở trước mặt Mục Vũ Điệp, thấy trên mặt Mộ Dung Thất Thất mỉm cười, Mục Vũ Điệp lui về phía sau hai bước, trong mắt tràn đầy sợ hãi cực độ, “Thật không phải là ta, không liên quan đến ta! Công chúa nói ta chỉ là người chứng kiến là được rồi. . . . . . Đừng có giết ta ….”

“Nhân chứng?”

Nghe cái từ này, Mộ Dung Thất Thất trong đầu lập tức nhiều hơn một ý niệm trong đầu, sau một khắc trong tay nhiều hơn một cái dây chuyền, đáy dây chuyền buông thõng một lòng kiểu dạng hoa tai.”Đừng sợ, nhìn nó, quên mất chuyện tình vừa mới phát sinh, ngươi cái gì cũng không biết, cái gì cũng không biết. . . . . .” “Cái gì cũng không biết…” Mục Vũ Điệp hàng phục dựa theo Mộ Dung Thất Thất nói, ánh mắt ngó chừng hoa tai, từ từ lập lại nhứng điều Mộ Dung Thất Thất nói, ánh mắt dần dần trở nên dại ra, “Cái gì cũng không biết, ta cái gì cũng không biết.”

Chờ sau khi Mục Vũ Điệp té xỉu, Mộ Dung Thất Thất mới thu tay lại lên ngựa.”Thiết huyết, lưu lại người quét dọn nơi này, đừng làm cho người ta phát hiện vấn đề. Mang theo các nàng đi tới những ngươi đã chết kia của Vô Cực Cung, chuyện này là Vô Cực Cung làm, cùng chúng ta không liên quan.”

“Tiểu thư, vì sao phải lưu lại tánh mạng của con tiện nhân kia? Nàng cũng là đồng lõa! Phàm là đối phó với tiểu thư tất cả đáng chết!”

Mịt mờ đất tuyết, Mộ Dung Thất Thất giục ngựa đi ở phía trước, bên cạnh Đao Ba Nam đi theo, phía sau là đám người kia. Đối với việc Mộ Dung Thất Thất bỏ qua cho Mục Vũ Điệp, Đao Ba Nam có chút khó chịu. Khi hắn xem xét, chỉ cần là người đắc tội tiểu thư, đều chỉ có một con đường chết. Thả Mục Vũ Điệp, thật sự là quá tiện cho nghi nàng!

“Thiết huyết, giết người cũng không thể giải quyết vấn đề!” Mộ Dung Thất Thất cười cười, “Có khi người sống, so với đã chết còn muốn thống khổ. Huống chi cứu một mạng người hơn xây bảy tầng tháp, bổn tiểu thư vốn từ tâm, tha nàng, coi như là tích phúc đi.”

“Tiểu thư, ngươi đừng hù dọa bọn ta! Ngươi vốn từ tâm, bọn ta Ma Vực kia chẳng phải là Bồ Tát phổ độ chúng sanh sao?” Thanh âm Ải Tử ở phía sau truyền đến, đưa tới một tiếng cười của nhóm người.

Bọn họ cùng nhau sinh sống năm năm, thủ đoạn của Mộ Dung Thất Thất, những người này có chỗ nào không biết đây! Tiểu thư lưu lại Mục Vũ Điệp, sợ là còn có chỗ khác dùng đi! Ải Tử trong lòng đồng tình với Mục Vũ Điệp, có thể bị tiểu thư lưu lại, cũng không phải là phúc khí của nàng, là mệnh của nàng!

“Ba hoa!” Mộ Dung Thất Thất quay đầu lại, roi ngựa đập vào trên đầu Ải Tử: “Phương Tịnh, chuyện giao cho ngươi đã chuẩn bị tốt chưa? Thiên hạ đệ nhất trang cho ngươi tuyển chọn như thế nào rồi?”

Vừa nghe Mộ Dung Thất Thất hỏi chuyện này, Ải Tử lập hai bước nhanh chóng vượt qua Mộ Dung Thất Thất: “Tiểu thư, ta đây tìm một khối bảo phong thủy, chỗ ngồi kia khá tốt! Ba mặt vách đá, chỉ có một con đường đi tới! Chỉ cần chúng ta chiếm cứ đất này, cho dù người vây công cũng không được!”

Ải tử lâu la nói, gọi là núi Truy Phong. Dãy núi này cao vút trong mây, chỉ có một con đường nhỏ, ba mặt cũng toàn là vách đá, dưới vách đá hạ là dòng sông chảy mãnh liệt, là một chỗ tốt, lúc trước thời điểm Mộ Dung Thất Thất nhìn bản đồ cũng nhìn trúng núi Truy Phong, không ngờ ý nghĩ của Ải Tử hoàn toàn đồng nhất với suy nghĩ của mình.

Thấy Ải Tử nói tự tin như vậy, Mộ Dung Thất Thất thành tâm gây khó khăn cho hắn, “A, vậy nếu là có người thật tài ba có thể cứng rắn công tới, chẳng lẽ cho chúng ta đến lúc đó tập thể nhảy núi, táng thân trong nước sông chảy xiết?”

“Tiểu thư, lời này của người chính là không tin ta đây rồi! Lấy bản lãnh của ta đây, không tới nửa năm, tuyệt đối chuẩn bị một cái mật đạo đi ra ngoài! Đến lúc đó bọn ta cũng không sợ gì! Thật, tiểu thư, ta đây chưa bao giờ nói dối!” Thấy Mộ Dung Thất Thất nói như vậy, Ải Tử có chút nóng nảy, vội vàng hướng Mộ Dung Thất Thất giải thích thiết kế của mình: “Nếu không ta đây đem bản vẽ thiết kế đi ra ngoài cho tiểu thư xem qua! Ta đây không có khoác lác!”

“Tốt lắm! Trêu chọc ngươi chơi chút thôi!” Thấy Ải Tử gấp đến độ đỏ bừng cả khuôn mặt, Mộ Dung Thất Thất “Ha ha” cười lớn tiếng: ” Phương Tịnh ngươi làm việc, ta dĩ nhiên yên tâm. Bất quá bản vẽ ta cũng phải đích thân xem qua, dù sao chỗ này sau này sẽ là đại bản doanh của Ma Vực chúng ta, ta không thể cầm tánh mạng các huynh đệ nói giỡn!”

Mộ Dung Thất Thất mở miệng một tiếng “huynh đệ”, khiến những người này nghe rất cảm động. Bọn họ trừ đánh đánh giết giết, cái gì khác cũng không biết. Kể từ khi có tiểu thư, những người tài giỏi này từ từ có người tâm phúc, tiểu thư đối với bọn họ tốt, bọn họ biết, cho nên đối với Mộ Dung Thất Thất cũng phá lệ chân thành.

“Nhưng mà…” thấy Mộ Dung Thất Thất nói như vậy, Ải Tử thật cao hứng, nhưng vẻ mặt lại có chút ít do dự.

“Nhưng mà cái gì?”

Thấy mặt Ải Tử lộ vẻ khó khăn, Mộ Dung Thất Thất ghìm chặt ngựa, “Nói!”

“Dạ! Tiểu thư, núi Truy Phong là địa bàn của Phật sinh môn, lúc trước bọn ta muốn mua, người ta không bán, nói là có tiền!” Vừa nhắc tới thái độ của những người Phật sinh môn đó, Ải Tử liền tức giận không dứt, “Bọn họ nói, chuyện như vậy phải tìm môn chủ, người nào không biết môn chủ Long Ngạo Thiên Phật sinh môn kia xuất quỷ nhập thần, bọn ta tìm thật lâu, cũng không tìm được tên kia!”

Phật sinh môn, trên cái đại lục này người người nghe đến tên tổ chức này liền biến sắc. Không ai biết Phật sinh môn ở nơi nào, cũng không người nào biết môn chủ Phật sinh môn là ai, mọi người chỉ biết là, ở trong thế giới bóng tối, Phật sinh môn chính là Hoàng.

Dụng độc ám sát, không có ai có thể so sánh qua được với Ma Vực, nhưng là Ma Vực từ trước đến nay cũng không gây chuyện nhiều lắm, Ma Tôn đại nhân của Ma Vực cũng chỉ là si mê độc vật, chưa bao giờ tham dự việc gì, cùng những tổ chức khác nước song không phạm nước giếng, coi như là tồn tại lâu nhất trong thế giới bóng tối, tổ chức cấp nguyên lão.

Mà Phật sinh môn, cùng Ma Vực vừa vặn ngược lại. Phật sinh môn phát triển mười năm trước, chỉ trong thời gian năm năm, liền quét sạch thế giới bóng tối, thâu tóm tất cả tổ chức lớn nhỏ, thành lão Đại của vương quốc dười lòng đất.

Nghe nói Long Ngạo Thiên thủ đoạn sắc bén, không ai bằng. Ban đầu thời điểm thâu tóm những tổ chức khác, gặp phải phản kháng, toàn bộ giết hết không cần hỏi. Nhưng hắn lại là người cực kỳ có khả năng, sau khi sáng lập Phật sinh môn, trong khoảng thời gian ngắn, đã Phật sinh môn phát dương quang đại, thế lực không giống bình thường.

Bất quá Phật sinh môn cùng Ma Vực, không có xung đột lợi ích gì, cộng thêm Ma Tôn từng ở trong thời điểm Phật sinh môn lúc ban đầu gặp phải phiền toái xuất tay tương trợ, cho nên Long Ngạo Thiên cũng nhớ được này ân tình, hai bên vẫn bình an vô sự.

Hiện tại, nhìn vẻ mặt trên mặt Ải Tử, Mộ Dung Thất Thất che miệng nở nụ cười, Phương Tịnh cái gì cũng tốt, đặc biệt là ở phương diện chế tạo, hoàn toàn là một thiên tài, nhưng mà có một chút, tính tình gấp gáp, tính lỗ mãng, cũng là có thể so sánh với Tô Mi. “Tiểu thư, người cười gì? Núi Truy Phong nhai thật là bảo phong thủy, ta đây có thể dẫn người đi nhìn! Ta có thể nói với tiểu thư…, đi khắp mười sáu châu, chỉ có thể nhìn trúng một chỗ như vậy! Chỗ này dùng để xây dựng thiên hạ đệ nhất trang thật là không còn gì có thể tốt hơn!”

“Phương Tịnh, nếu lấy tiền mua không được, chúng ta liền chiếm.” Cười xong, trên mặt Mộ Dung Thất Thất đổi thật tình: “Không thể cho, thì cứng rắn đoạt!”

Lời này Mộ Dung Thất Thất nói vô cùng hùng hồn, nghe vậy khiến cho mọi người sửng sốt.

“Tiểu thư, người nói thật sự? Thật đoạt?” Ải Tử không tin, lại hỏi một câu, “Đây chính là địa bàn của Phật sinh môn! Chúng ta cứng đối cứng? Cũng không tốt như vậy! Ta đây thật lâu không có động thủ rồi! Thật là ngứa tay là không chịu được, thật không biết rốt cuộc là Phật sinh môn lợi hại, hay là bọn ta lợi hại.”

“Ba !” Không đợi Ải Tử nói xong, roi trong tay Mộ Dung Thất Thất lần nữa đập vào trên đầu Ải Tử: “Cũng chỉ biết đánh đánh giết giết, nói với các ngươi bao nhiêu lần, có thể dựa vào đầu óc giải quyết vấn đề, cũng đừng có động thủ! Còn có, người nếu tự tin, đương nhiên là Ma Vực chúng ta cao hơn người một cấp, chẳng lẽ bổn tiểu thư so ra kém với Long Ngạo Thiên sao!”

“Dạ! Dạ! Là ta đây nói sai rồi! Có tiểu thư ở đây, quản hắn khỉ gió là ai, Tất cả toàn bộ đều là tiểu đồ ăn!” Ải Tử kinh ngạc, liền cười hai tiếng sờ sờ đầu, “Nhưng mà, rốt cuộc làm sao bây giờ a? Tiểu thư, Nam Phượng quốc bên kia đã có động tĩnh rồi, không ra một tháng, Minh Nguyệt Thịnh là có thể được việc. Bọn ta ở mười sáu châu làm ăn, tổng yếu có một chỗ ngồi cắm rễ!”

“Trong thiên hạ chẳng nơi đâu mà không phải Vương thổ, không ai không phải là vương thần. Ngươi không phải nói chỗ này ở trong phạm vi Ung Châu sao, Ung Châu này là địa bàn của Bắc Chu quốc, ta liền không tin Phật sinh môn có thể cùng hoàng quyền chống đỡ! Chuyện này liền giao cho ta là được!”

Mộ Dung Thất Thất nói như vậy, Đao Ba Nam cùng Ải Tử hiểu, Mộ Dung Thất Thất tính toán đi dựa vào Phượng Thương.

“Tiểu thư, không được! Không thể vì chuyện này hy sinh người! Phượng Thương kia là con ma ốm không xứng với tiểu thư, ta đây tuyệt không để cho tiểu thư hy sinh nhan sắc!”

“Ba !” Trên đầu Ải Tử lại bị đánh một cái nữa, hai lần trước, chẳng qua là gãi ngứa thôi, lần này Mộ Dung Thất Thất là dùng ba phần lực, Ải Tử đau ôm đầu tán loạn: “Tiểu thư, ta đây là nói lời thật, ngài muốn sắc dụ Phượng Thương, mọi người cũng sẽ tuyệt đối phản đối!”

“Phi!” Thấy Ải Tử đem những lời bình thường mình hay nói ra, thành ” thuật sắc dụ ” nói ra, Mộ Dung Thất Thất lập tức liền hứ hắn một ngụm.

“Tiểu thư ta là người giống như vậy sao? Phương Tịnh, trong đầu ngươi cả ngày nghĩ những cái loạn thất bát tao gì vậy? Có phải hay không qua thời kỳ trưởng thành, trái tim ngủ say của ngươi bắt đầu cử động? Có muốn hay không ta tìm vợ cho ngươi, an ủi ngươi đêm dài đằng đẵng?”

Lời của Mộ Dung Thất Thất chọc cho người chung quanh đều cười vang, Phương Tịnh lại càng vội vàng khoát tay, đỏ mặt giống như quả cà chua: “Không, không nên! Ta đây không phải là ý tứ này! Ta đây không phải muốn nữ nhân!”

Sau khi cười xong, Thiết Huyết đã mở miệng, “Tiểu thư, người là muốn từ chỗ Nam Lân vương ra tay sao? Biện pháp như vậy là: Bắc tứ châu là đất phong của Nam Lân vương, chỉ cần hắn gật đầu, cũng có thể được. Chỉ là, không biết Nam Lân vương cùng môn chủ Phật sinh môn có quan hệ gì không? Vì sao Long Ngạo Thiên lại có địa bàn ở Bắc tứ châu đây?”

Đao Ba Nam nói như vậy, Mộ Dung Thất Thất cũng là suy nghĩ thật lâu. Nếu như nói Phượng Thương thật cùng Long Ngạo Thiên có quan hệ, vậy hắn rốt cuộc nghiêng về phía giao tình với Long Ngạo Thiên, hay là nghiêng về mình đây? Nhìn trong khoảng thời gian này Phượng Thương đối với nàng tốt như vậy, lần này đúng lúc là khảo nghiệm.

Nam nhân, nếu thật yêu mến nữ nhân, hận không thể đào tâm đào phổi đối với nàng, lại càng không cần phải nói những vật chất ngoài thân này! Không muốn vì nữ nhân tiêu tiền cũng không phải là nam nhân tốt, giống như trước, là một nam nhân chưa thật lòng với nữ nhân, cũng không phải là nam nhân tốt. Yêu một người, sẽ phải thỏa mãn tất cả yêu cầu của nàng, mà không phải chỉ nói yêu ngoài miệng, đó không phải là một kẻ bội bạc sao!

“Chuyện này ta đi thử một chút, nếu như thật sự không được, vậy thì cứng rắn đoạt! Núi Truy Phong ta đã nhìn trúng, thiên hạ đệ nhất trang của chúng ta nhất định phải kiến thiết ở đây!”

Mộ Dung Thất Thất nói lời này thái độ phi thường cứng rắn, Thiết Huyết cùng Phương Tịnh một bên cũng bị khí thế cường đại trên người tiểu thư kinh sợ. Đây mới là Ma Vực tiểu thư của bọn họ, mới là đầu lĩnh của bọn hắn chứ! Chính là cần khí thế như vậy mới được! Thiết huyết cùng Phương Tịnh nhìn nhau cười một tiếng.

Bên kia, thời điểm Triệu Lãng cùng Cừu Nhi chạy tới, trên mặt đất máu đã đông lạnh cứng ngắc. Nhìn những thi thể thủ hạ của mình, sắc mặt Triệu Lãng đại biến, đưa tay đi dò, mười người đều đã không còn hô hấp.

“Làm sao? Bọn họ đều chết hết? Rốt cuộc là ai làm ?” Cừu Nhi che miệng, nhìn một mảnh huyết sắc trên băng, không nghĩ tới kết quả là như vậy.

“Không biết.” Triệu Lãng trầm mặt, chợt thấy Hoàn Nhan Bảo Châu cùng Mục Vũ Điệp một bên, lập tức tiến lên kiểm tra, lại phát hiện Mục Vũ Điệp hôn mê bất tỉnh, Hoàn Nhan Bảo Châu chẳng những tay phải bị chặt đứt, hơn nữa tử trạng cực kỳ thảm thiết.

“Tỉnh! Tỉnh!” Cừu Nhi lay động muốn Mục Vũ Điệp tỉnh lại, “Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Bọn họ tại sao đều chết hết?”

“Công chúa cứu ta! Công chúa cứu ta !” Thấy Cừu Nhi mặc giống Hoàn Nhan Bảo Châu nhau như đúc, Mục Vũ Điệp gắt gao nắm cánh tay của nàng không tha, “Công chúa, đã chết thật là nhiều người, chúng ta đi mau, rời đi nơi này, công chúa đi mau!”

Thấy bộ dáng Mục Vũ Điệp si ngốc ngây ngốc, Cừu Nhi hướng về phía Triệu Lãng lắc đầu, xem ra cũng không thể hỏi được tình huống gì từ Mục Vũ Điệp. Hiện tại nàng muốn biết nhất chính là Mộ Dung Thất Thất đi đến nơi nào rồi? Tại sao những người này sẽ chết?

“Công chúa cứu ta! Thật là đáng sợ! Công chúa cứu ta!” Mục Vũ Điệp nắm tay Cừu Nhi không chịu buông, Triệu Lãng đi tới từ phía sau lưng chém một chưởng vào trên cổ Mục Vũ Điệp, nàng lập tức mềm nhũn hôn mê bất tỉnh.

“Triệu Lãng, vì sự tình gì sao lại biến thành như vậy? Lúc trước không phải là dùng nhuyễn hương tán sao? Tại sao Mộ Dung Thất Thất có thể đào tẩu? Cái này làm sao bây giờ! Nếu là Phượng Thương tìm đến, chúng ta xong rồi!”

“Câm miệng!”

Cừu Nhi lải nhải khiến cho Triệu Lãng hoàn toàn nổi giận, hắn nắm chặt ở trên bả vai Cừu Nhi, hai mắt nhìn chằm chằm nàng, “Nàng nói cho ta biết, Mộ Dung Thất Thất rốt cuộc có võ công hay không? Còn có nhuyễn hương tán, nàng thật sự đặt trong lư hương sao? Giải dược nàng thật đưa cho các nàng rồi sao? Tại sao trên người Mục Vũ Điệp có dấu hiệu trúng nhuyễn hương tán?”

Thấy Triệu Lãng không tin mình, Cừu Nhi thiếu chút nữa khóc lên: “Ta cũng là dựa theo lời chàng mà làm! Nhuyễn hương tán là ta tự mình để vào, giải dược ta cũng vậy tự mình nhìn thấy công chúa và Mục Vũ Điệp ăn vào, sẽ không ra chuyện gì! Về phần Mộ Dung Thất Thất, mọi người đều biết nàng là phế vật, phế vật làm sao có thể biết võ công đây! Tại sao lại như vậy, ta cũng vậy không biết a!”

Cừu Nhi hai mắt đỏ hồng, thiếu chút khóc không ra thành tiếng. Rõ ràng là tính toán Mộ Dung Thất Thất, tất cả an bài đều đúng chỗ rồi, tại sao hiện tại kết quả lại trở thành như vậy!

Giống như trước, tâm tình Triệu Lãng cũng kém tới cực điểm. Một chút mất đi mười thủ hạ, hơn nữa nhìn thủ pháp giết chết bọn họ cũng là một đao mất mạng, xem ra là gặp phải cao thủ, để cho đáy lòng hắn không khỏi dâng lên thấy lạnh cả người. Chẳng lẽ là địch nhân của hắn làm? Nhưng là nói cái này cũng không đúng! Rốt cuộc là ai làm!

Cừu Nhi đứng ở bên cạnh Triệu Lãng, cắn môi. Vốn là tính toán sang đây xem thảm trạng của Mộ Dung Thất Thất, nhưng thấy một màn như vậy. Trên trận đánh không có đấu dấu vết, những người nằm trên đất này trước khi chết đã xảy ra chuyện tình gì?

“Chàng để cho ta tiềm phục tại bên cạnh công chúa, hiện tại công chúa cũng chết, Vịnh Nhi biết cái kế hoạch này là ta an bài, ta nhất định là không thể trở về. Triệu Lãng, chàng dẫn ta đi thôi! Thấy nhiều người đều chết hết như vậy, ta rất sợ!”

Cừu Nhi đột nhiên từ phía sau ôm lấy Triệu Lãng, mặt dán thật chặt ở phía sau lưng rộng rãi của hắn, nghĩ tìm kiếm một tia ấm áp, không nghĩ tới Triệu Lãng xoay người, bắt được bả vai của nàng.

“Tâm nhi, nàng bây giờ vẫn không thể đi. Thái tử điện hạ giao nhiệm vụ cho chúng ta vẫn chưa xong, nếu như chúng ta phản bội, thái tử điện hạ sẽ không bỏ qua chúng ta. Đến lúc đó chúng ta sẽ phải gặp phải vận mệnh bị truy nã bị đuổi giết, cả đời cũng không được sống yên ổn!”

“Không cần gấp gáp, chỉ cần ở chung một chỗ, bất kể là cuộc sống dạng gì, ta đều nguyện ý!”

Cừu Nhi nhào vào trong ngực Triệu Lãng, nghe được nhịp tim đập bền chắc của hắn, nàng đang kinh hoảng tâm bình tĩnh rất nhiều: “Triệu Lãng, dẫn ta đi! Những người chết này khiến cho ta sợ hãi! Chỉ cần để cho ta ở lại bên cạnh chàng, cho dù lưu lạc thiên nhai ta cũng nguyện ý!” “Tâm nhi, nàng thật tốt !” Triệu Lãng ôm Cừu Nhi thật chặt, hắn dùng nhiệt độ ấm áp sưởi ấm cho nàng, thanh âm của hắn vô cùng động tình, cũng vô cùng ôn nhu, “Tâm nhi ngốc, nàng nguyện ý đi theo ta, ta không muốn a! Ta không muốn để cho nữ nhân mình yêu phải chịu khổ, không muốn để cho Tâm nhi theo ta cùng nhau lưu lạc khổ sở.”

“Ta da thô thịt hậu, cuộc sống quá khổ không sao. Nhưng mà Tâm nhi, nàng không thể a! Nàng là nữ thần trong lòng ta, là nữ nhân ta thích nhất, ta tại sao có thể để nàng chịu khổ đây! Tâm nhi, nàng biết không, khi lần đầu tiên nhìn thấy nàng, ta đã yêu nàng thật sâu. Khi đó ta ở trong lòng thề, nhất định sẽ bảo vệ nàng, thương yêu nàng, không để cho nàng bị tí xíu ủy khuất!”

“Tâm nhi, Tâm nhi a, ta làm sao có thể làm khó nàng để cho nàng chịu khổ đây. . . . . .”

Không thể không nói, Triệu Lãng là một cao thủ biện hộ, mà hắn có thể sầu triền miên, có nói uyển chuyển động lòng người, khiến cho trong mắt Cừu Nhi tràn đầy nước mắt hạnh phúc.

“Triệu Lãng, chàng đối với ta thật tốt ! Chưa từng có người đối đãi với ta như vậy! Vì chàng, ta cho dù chết cũng cam tâm!”

“Tâm nhi ngốc.” Môi dầy của Triệu Lãng rơi trên gương mặt của Cừu Nhi, đem nước mắt rơi xuống của nàng thu vào trong môi, “Đứa ngốc, sau này đừng nói từ chết ngốc như vậy! Chẳng lẽ nàng nhẫn tâm bỏ lại ta, để cho ta một người ở nơi tịch mịch này cô độc cả đời? Tâm nhi ngốc của ta! Ta còn muốn cưới nàng, còn muốn nàng sanh con dưỡng cái cho ta, không nên nói những lời ngu ngốc như vừa rồi!”

Nữ nhân, vô luận cơ trí, khôn khéo hay là thông tuệ, giảo hoạt, vô luận thiện lương đơn thuần hay là hung ác sắc bén, chỉ cần rơi vào vòng tình yêu luẩn quẩn này, sẽ bị lạc mình.

Tựa như Cừu Nhi, bị mấy câu lời ngon tiếng ngọt của Triệu Lãng oanh tạc, đã sớm quên đi màn máu tươi đẫm máu đáng sợ kia, thậm chí cũng đã quên tên họ của mình là gì, lúc này trong mắt cùng trong lòng của nàng, chỉ có một người đàn ông Triệu Lãng, dường như nam nhân trên bầu trời này đều đã chết hết rồi, chỉ có nam nhân này mới là tốt nhất, hoàn toàn thuộc về hắn!

Triệu Lãng nói thâm tình, giống như một loại mị dược, khiến cho Cừu Nhi mất đi lý trí, cũng làm cho trong lòng nàng sinh ra một cỗ áy náy. Thân thể của nàng không thể sinh con được! Nam nhân này đối với nàng tốt như vậy, trả lại cho nàng một tương lai mỹ lệ, nàng nếu như không thẳng thắn, thật sự là không có biện pháp vượt qua áy nái trong lòng.

“Triệu Lãng, ta có một việc không có nói cho chàng biết!” Cừu Nhi từ từ ngẩng đầu, hai tròng mắt đẫm lệ nhìn nam nhân trước mắt này, “Ta không thể sinh dục, ta lúc trước bị sanh non, thái y nói ta sau này cũng không thể có hài tử. . . . . .”

Cừu Nhi tâm thấp thỏm bất an, nàng biết các nam nhân cũng là truyền thống, cũng muốn kéo dài hương khói, nàng không thể sinh dục, Triệu Lãng còn có thể yêu nàng sao? Nếu là Triệu Lãng vì vậy từ bỏ nàng, nàng nên làm thế nào cho phải đây!

Đang ở thời điểm Cừu Nhi lo lắng sợ hãi, Triệu Lãng càng dùng nhiệt liệt ôm nàng cho nàng một cảm giác an toàn thật lớn.

“Tâm nhi, Tâm nhi đáng thương của ta. Không có hài tử cũng không cần gấp gáp, ta chỉ muốn nàng, không cần hài tử. Rồi sau này, ta sẽ dẫn nàng đi tìm đại phu, nàng tốt đẹp như vậy, trời cao nhất định sẽ không nỡ ủy khuất nàng, nhất định sẽ cho chúng ta một hài tử khả ái!”

“Oa…” cái này, Cừu Nhi trong lòng căng thẳng hoàn toàn chặt đứt, phòng tuyến cao vút kia, bởi vì câu hứa hẹn này, mà hoàn toàn sụp xuống.”Ô ô ô. . . . . . Ta mới vừa rồi thật sợ hãi. . . . . . Ô ô ô. . . . . . Ta sợ chàng vì vậy mà không quan tâm ta nữa. . . . . . Ô ô ô. . . . . . Chàng thật tốt . . . . . .”

“Đừng khóc, đừng khóc!” Triệu Lãng bàn tay to ôn nhu lau nước mắt cho Cừu Nhi: “Tâm nhi, nàng đừng khóc khiến cho ta đau lòng theo! Đừng khóc, Tâm nhi! Nàng nói cho ta biết, rốt cuộc là người nào làm hại nàng như vậy? Ta đi giết hắn!”

Lời nói lúc này, trên người Triệu Lãng tản mát ra trận trận lạnh lẽo, khiến cho Cừu Nhi uất ức một trận, càng cảm thấy nam nhân này nàng chọn đúng rồi.

“Là Mộ Dung Thất Thất!” Cừu Nhi cắn răng, nói ra tên Mộ Dung Thất Thất: “Cũng là nàng hại ta thành như vậy. Nàng chẳng những giết con của ta, còn giết mẫu thân của ta! Ta cùng Mộ Dung Thất Thất cừu hận bất cộng đáy thiên!”

Trong mắt Cừu Nhi bốc lên ngọn lửa cừu hận, khóe miệng Triệu Lãng lộ ra một nụ cười như ý, chỉ là một cái thoáng qua, Cừu Nhi cũng không có phát hiện.

“Dĩ nhiên là nàng! Tên khốn kiếp này! Ta nhất định sẽ không bỏ qua nàng! Ta muốn làm cho nàng máu tươi đầm đìa, báo thù cho Tâm nhi!”

Lời của Triệu Lãng, không thể nghi ngờ khiến cho Cừu Nhi bỏ đi ý nghĩ lưu lạc thiên nhai cùng với hắn, vừa nghĩ tới cảnh ngộ của mình hôm nay cũng là Mộ Dung Thất Thất cho, Cừu Nhi lần nữa bốc cháy lên ý nghĩ tìm Mộ Dung Thất Thất báo thù.

“Đúng! Không thể bỏ qua cho nàng! Ta muốn tự mình giết nàng!”

Tuy là nói như vậy, hôm nay lại bị Mộ Dung Thất Thất tránh được một kiếp, khiến cho lòng tin của Cừu Nhi lần nữa xuống thấp nhất, “Triệu Lãng, chàng nói ta nên làm cái gì bây giờ? Nàng làm sao có vận khí tốt như vậy, mỗi lần cũng có thể tránh thoát? Hiện tại công chúa đã chết, ta không có thân phận che chở, ta nên làm cái gì bây giờ mới có thể giết được Mộ Dung Thất Thất đây?”

Thấy Cừu Nhi rốt cục nhắc tới chánh đề, Triệu Lãng trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Mẹ kiếp, lão tử dụ dỗ lâu như vậy, lãng phí bao nhiêu nước miếng như vậy, rốt cục cũng đã đem nữ nhân này dụ dỗ tốt lắm! Trong lòng Triệu Lãng suy nghĩ.

Nếu không phải vì nghiệp lớn của thái tử, hắn cũng sẽ không hao hết miệng lưỡi tới dụ dỗ Cừu Nhi vui vẻ. Nhìn khuôn mặt Cừu Nhi cảm động, trong lòng Triệu Lãng cười lạnh, trên mặt vẫn là vẻ mặt ôn nhu.

“Đừng có gấp, ta có biện pháp!” Thấy thời cơ chín muồi, Triệu Lãng từ trong lòng ngực lấy ra một mặt nạ da mặt cực mỏng, đeo lên cho Cừu Nhi, sau đó đưa cho nàng một mặt gương đồng nhỏ, “nàng nhìn xem!”

Trong gương, mặt của Cừu Nhi, rõ ràng chính là Hoàn Nhan Bảo Châu! Cừu Nhi che miệng, sợ ngây người, ngón tay của nàng vuốt trên mặt, con mắt nhìn trái phải, cẩn thận đánh giá hồi lâu, thế nhưng tìm không ra chút sơ hở nào.

“Lúc trước ta liền có ý định mượn cơ hội giết chết công chúa để thay nàng vào đó, cho nên làm một đạo da mặt này, bây giờ nhìn lại, lúc đầu ta chuẩn bị là cần thiết. Để nàng đi theo bên người nàng ta thật sự là rất ủy khuất! Tâm nhi, hiện tại nàng tới làm công chúa tốt không? Tâm nhi nhất định so sánh với Hoàn Nhan Bảo Châu còn thích hợp làm công chúa hơn!”

Cừu Nhi bây giờ đối với Triệu Lãng sùng bái sát đất, trước kia thời điểm nàng đi đến bên cạnh Hoàn Nhan Bảo Châu, Triệu Lãng đã làm cho nàng hiểu rõ hơn tập tính cùng đặc điểm cuộc sống của Hoàn Nhan Bảo Châu, lại để cho nàng có thể bắt chước giọng nói chuyện cùng nhất cử nhất động của Hoàn Nhan Bảo Châu, xem ra đã sớm vì nàng sắp xếp xong xuôi a!

“Triệu Lãng, hôm nay chàng để cho ta mặc y phục giống công chúa y như đúc, có phải hay không đã có ý tưởng diệt trừ nàng? Cho dù không có ra chuyện này, chàng nhất định có biện pháp cho ta lên làm công chúa?”

Có thân phận mới, khiến cho Cừu Nhi rất vui vẻ, nàng trăm triệu không nghĩ tới Triệu Lãng sẽ đối với nàng tốt như vậy. Công chúa! Cái thân phận này đối với thứ xuất như Cừu Nhi mà nói, không thể nghi ngờ là hấp dẫn lớn lao!

“Tâm nhi chính rất thông minh! Cho dù hôm nay đắc thủ, ta cũng sẽ cho người ẩn nấp ở ngoài cửa thành trong rừng, ở nơi đó sẽ diệt trừ Hoàn Nhan Bảo Châu, đến đánh tráo, để nàng làm công chúa!”

Triệu Lãng đem vật trang sức trên đầu Hoàn Nhan Bảo Châu toàn bộ giật xuống, đeo vào cho Cừu Nhi: “Cừu Nhi, nhớ kỹ, từ giờ trở đi, nàng chính là Bảo Châu công chúa của Bắc Chu quốc, là dưới một người trên vạn người, không người nào dám khi dễ nàng!”

“Ừ!” Vừa nghĩ tới mình biến hóa nhanh chóng, thành công chúa, Cừu Nhi thật hưng phấn không dứt, ngoài hưng phấn, Cừu Nhi mi liền nhíu lại: “Triệu Lãng, chàng nói thời điểm Hoàn Nhan Bảo Châu chết Mộ Dung Thất Thất có ở đó hay không? Nếu là Mộ Dung Thất Thất tận mắt nhìn thấy Hoàn Nhan Bảo Châu chết đi, hiện tại liền xuất hiện một Hoàn Nhan Bảo Châu, nàng sẽ không vạch trần ta sao?”

Vấn đề Cừu Nhi đưa ra, cũng là vấn đề trước mắt Triệu Lãng lo lắng nhất. Nếu như Mộ Dung Thất Thất bình an vô sự, chuyện này còn rất Huyền. Nhưng mà, dù vậy, hắn vẫn nghĩ buông tay đánh cuộc.

“Tâm nhi, có lẽ chuyện không có phức tạp như chúng ta nghĩ. Chúng ta có thể đánh cuộc một keo!” Triệu Lãng tiến tới bên tai Cừu Nhi dặn dò bên tai mấy câu, Cừu Nhi sắc mặt hòa hoãn rất nhiều, “Thật sự có thể dùng sao? Ta thật lo lắng !”

“Nàng yên tâm, ta sẽ khắp nơi ở phía ngoài chờ, nếu như nàng có việc, liền đốt tín hiệu này cho ta! Cho dù liều mạng, ta cũng vậy sẽ đem nàng cứu ra! Nói lại, chúng ta không phải là còn có một nhân chứng sao!”

Triệu Lãng cho Cừu Nhi một cái ống trúc, đem Cừu Nhi ôm chặt vào trong ngực: “Tâm nhi, hạnh phúc của chúng ta phải dựa vào nàng! Chỉ cần giúp thái tử diệt trừ Phượng Thương, ta liền có thể mượn lực lượng của thái tử trở thành minh chủ võ lâm, đến lúc đó ta nhất định đứng trước người thiên hạ cho nàng một hôn lễ lớn nhất, ta muốn nàng làm một tân nương tử hạnh phúc nhất trên thế giới này!”

Không thể không nói, Triệu Lãng cho Cừu Nhi một giấc mộng mỹ lệ. Nữ nhân bị tình yêu làm cho đầu óc hôn mê, say mê trong lời nói dối của nam nhân, không thể tự thoát ra được, giống như Cừu Nhi, nguyện ý vì mấy câu hư vô của Triệu Lãng, kính dâng tất cả của mình.

“Ừ!” Cừu Nhi hàm chứa nước mắt hạnh phúc, dùng sức gật đầu. Mặc dù lúc trước gặp những chuyện bi thảm như vậy, nhưng là trời cao đối nàng không tệ, cuối cùng là gặp được Triệu Lãng, nam nhân chân chính yêu thương nàng.

Hai người lại thuận ý nghĩ một lần, Cừu Nhi cùng Triệu Lãng mới mang theo Mục Vũ Điệp đến cửa thành, thời điểm vào thành, Cừu Nhi đánh thức Mục Vũ Điệp.

“Công chúa?” Mục Vũ Điệp ánh mắt mê mang, nhìn Cừu Nhi, sau đó lại thấy được Triệu Lãng bên người nàng, “Hắn là ai vậy?”

“Vũ Điệp, vị này là Triệu công tử, ngươi không nhớ rõ? Chúng ta bị người xấu cướp xe ngựa, là vị Triệu công tử này đã cứu chúng ta!” Cừu Nhi nắm chặc tay Mục Vũ Điệp: “Hôm nay làm phiền Triệu công tử, nếu không chúng ta thật là đầu một nơi thân một nẻo rồi!”

Lời của Cừu Nhi gợi lên Mục Vũ Điệp có chút nhớ lại lúc trước, lập tức ôm đầu kêu lớn kên, “Không nên! Không nên! Giết người! Không nên!”

“Vũ Điệp!” Cừu Nhi nắm tay Mục Vũ Điệp:”Vũ Điệp, nhìn vào mắt ta, chúng ta không có chuyện gì rồi! Chúng ta được cứu rồi!”

“Được cứu. . . . . .” Mục Vũ Điệp ngây ngốc nhìn Cừu Nhi, “Được cứu rồi?”

“Đúng vậy, Mục cô nương, ngươi bình an vô sự rồi!”

Đại khái bởi vì thanh âm đặc biệt của Triệu Lãng có giọng điệu của phái nam mạnh mẽ… Trầm ổn, khiến cho tâm của Mục Vũ Điệp cũng bình tĩnh trở lại: “Công chúa, chúng ta được cứu rồi! Chúng ta bình an rồi!” Nói nói xong hai câu này, nước mắt Mục Vũ Điệp rơi xuống.

Thấy Mục Vũ Điệp như thế, Triệu Lãng cho Cừu Nhi một ánh mắt, ôm quyền đối với hai người: “Nếu nhị vị bình an vô sự, tại hạ cáo từ!”

“Triệu công tử! Cám ơn ngươi!” Cừu Nhi vừa an ủi Mục Vũ Điệp, vừa đưa mắt nhìn Triệu Lãng rời đi. ( chú thích: phía sau Đều dùng”Hoàn Nhan Bảo Châu” tới gọi”Cừu Nhi” . )

Dụ dỗ thật lâu, Mục Vũ Điệp mới an tĩnh lại, Hoàn Nhan Bảo Châu dắt díu lấy Mục Vũ Điệp, hai người một đường hỏi thăm, cho đến ban đêm mới trở về trụ sở, lại không nghĩ Phượng Thương đang mang người đi ra ngoài tìm các nàng, vừa lúc đụng vào.

“Vương gia, công chúa và Mục tiểu thư tìm được rồi!” Một người nhìn thấy Hoàn Nhan Bảo Châu cùng Mục Vũ Điệp, lập tức kêu lên.

Phượng Thương nghe được, sải bước tới đây, tiến lên một bước bắt được Hoàn Nhan Bảo Châu, đem nàng túm đến trước mặt mình, “Nói! Các ngươi đem Mộ Dung Thất Thất đi nơi nào? Nàng tại sao không có trở lại? Các ngươi đối với nàng làm cái gì!”

Phượng Thương trên người phát ra lạnh lẽo, khiến cho Hoàn Nhan Bảo Châu rùng mình một cái, mà đôi mắt phượng yêu dã, lúc này lại lạnh thấu xương như băng, khiến cho Hoàn Nhan Bảo Châu không dám đối mặt. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Hoàn Nhan Bảo Châu bị dọa sợ không chịu nổi. Mặc dù lúc trước Triệu Lãng nói không có chuyện gì, nhưng mà bây giờ đối mặt với Phượng Thương, Hoàn Nhan Bảo Châu vẫn rất sợ, sợ hắn ta khám phá ra thân phận của mình, sợ mình chết ở trong tay Phượng Thương.

“Nói chuyện!” Thấy Hoàn Nhan Bảo Châu lạnh run, Phượng Thương không có kiên nhẫn, trực tiếp dùng bàn tay to đặt ở trên cổ Hoàn Nhan Bảo Châu, đem nàng nâng lên.”Nói!”

Vốn là đi ra ngoài nhìn nơi so tài, nhưng trở lại một lát, không nghĩ tới vừa tới Mai Hương Viên, Phượng Thương liền từ chỗ Tố Nguyệt biết được Hoàn Nhan Bảo Châu cùng Mục Vũ Điệp hẹn Mộ Dung Thất Thất đi ra ngoài, đến bây giờ còn chưa có trở lại.

Vừa nghe cái này, Phượng Thương lúc ấy liền nóng nảy. Hoàn Nhan Bảo Châu là dạng tính cách gì, hắn dĩ nhiên rõ ràng. Thái độ của nữ nhân kia đối với Mộ Dung Thất Thất mọi người đều biết, đem nàng hẹn đi ra ngoài khẳng định không có chuyện tốt. Về phần Mục Vũ Điệp, cũng không phải là tốt lành gì, Phượng Thương thật hận mình ban đầu mềm lòng, để lại Mục Vũ Điệp.

Vừa vặn ngày này Phượng Thương mang Cát Tường đi ra ngoài, không ai ngó chừng Hoàn Nhan Bảo Châu, lại bị hai người này chui chỗ trống.

Bây giờ nhìn đến Hoàn Nhan Bảo Châu cùng Mục Vũ Điệp hoàn hảo không tổn hao gì trở lại, Phượng Thương lại càng lo lắng Mộ Dung Thất Thất, cũng bất chấp còn đang trên đường, trực tiếp khóa lại cổ họng của Hoàn Nhan Bảo Châu.

“Khụ khụ. . . . . . Khụ. . . . . .” Hoàn Nhan Bảo Châu hai chân trên không đong đưa qua lại, hai tay nghĩ đẩy ra bàn tay to của Phượng Thương, nhưng một chút khí lực đều không có. Triệu Lãng, Triệu Lãng! Hoàn Nhan Bảo Châu ở trong lòng gọi Triệu Lãng, Triệu Lãng, tại sao còn chưa cứu ta! Ta sắp chết!

“Biểu ca, thủ hạ lưu tình!” Hoàn Nhan Khang vừa thấy như vậy, tiến lên cầu tình cho Hoàn Nhan Bảo Châu, “Muội muội, biểu tẩu đang ở nơi nào, nói chuyện với ngươi a!”

“Ta. . . . . . Ta không biết. . . . . .” Hoàn Nhan Bảo Châu hô hấp càng ngày càng ngưng trọng, nàng cảm giác được, Phượng Thương thật sự muốn giết nàng, cho dù Hoàn Nhan Khang ở bên cạnh, Phượng Thương cũng sẽ không để ý nàng thân phận công chúa hiện tại sẽ giết nàng, nếu như Mộ Dung Thất Thất có điều gì xấu. Lần đầu tiên, Hoàn Nhan Bảo Châu là hi vọng Mộ Dung Thất Thất sống. Nếu như Mộ Dung Thất Thất bình an vô sự, nàng còn có thể lấy cái thân phận sống sót này, nếu như Mộ Dung Thất Thất có bất kỳ sơ xuất, Phượng Thương nhất định sẽ làm cho nàng chôn cùng Mộ Dung Thất Thất.

Nàng không muốn chết! Thật vất vả mới có thân phận mới, có thể một lần nữa bắt đầu, thật vất vả mới có nam nhân thật lòng yêu nàng, có mục tiêu để nàng phấn đấu, nàng không muốn cứ chết như vậy.

“Ta không biết, ta thật không biết!” Hoàn Nhan Bảo Châu chảy nước mắt, trong lòng cầu Mộ Dung Thất Thất ngàn vạn không cần có chuyện gì, nhất định phải bình an .

“Giết người, thật là nhiều người, thật là nhiều máu! Giết người!”

Đang lúc thời điểm Hoàn Nhan Bảo Châu cảm giác linh hồn của mình muốn thăng thiên đi gặp thượng đế, Mục Vũ Điệp ở một bên kêu lên, “Đã chết thật là nhiều người! Thật là nhiều máu!”

“Mộ Dung Thất Thất ở nơi nào? Mộ Dung Thất Thất nàng có sao không?” Vừa nghe thấy lời nói của Mục Vũ Điệp, Phượng Thương nhẹ buông tay, Hoàn Nhan Bảo Châu trực tiếp ngã trên mặt đất, Phượng Thương giống như gió vọt tới trước mặt Mục Vũ Điệp, nắm bả vai của nàng: “Nói, Mộ Dung Thất Thất tại nơi nào?”

“Thật là nhiều máu! Thật là nhiều máu!” Mục Vũ Điệp kêu, trực tiếp hôn mê bất tỉnh.

Thấy Mục Vũ Điệp như vậy Phượng Thương lập tức quát, “Tấn Mặc, mau tới đem nàng cứu tỉnh!”

Người bên cạnh Phượng Thương, chưa từng thấy vương gia thất thường như vậy. Tựa hồ ở trong trí nhớ của mọi người, Nam Lân vương thủy chung là phong đạm khinh vân, một bộ dáng việc không liên quan đến mình, mặc dù đối đầu kẻ địch mạnh, hắn như cũ có thể chuyện trò vui vẻ, chưa bao giờ đem bất luận kẻ nào để vào trong mắt, mà hôm nay, Phượng Thương lại làm cho người thấy được một mặt khác của hắn.

“Vương gia, Mục tiểu thư bị kinh sợ, thần kinh thác loạn, tạm thời hỏi không ra cái gì.”

Mặt Phượng Thương âm trầm đáng sợ, người chung quanh cũng không dám lên tiếng, sợ một tiếng động, chọc giận vị Nam Lân vương này, rước lấy phiền toái cho mình.”Tìm! Phái ưng kỵ đi ra ngoài tìm! Mạnh Thiên Kỳ, điều động cả binh mã Ung Châu, tìm Chiêu Dương công chúa trở về cho ta!”

Xoay mặt, Phượng Thương ánh mắt âm lãnh quét về phía Hoàn Nhan Bảo Châu: “Hoàn Nhan Bảo Châu, nếu như tìm không được Chiêu Dương công chúa, bổn vương sẽ làm cho ngươi nếm thử tư vị sống không bằng chết!”

Trên đường cái, làm trò cho dân chúng, Phượng Thương đối với Hoàn Nhan Bảo Châu hiển lộ sát ý rõ ràng không bỏ sót, khiến cho thế nhân đều kinh ngạc, vị Chiêu Dương công chúa này rốt cuộc là thần thánh phương nào, thế nhưng có thể làm cho Phượng Thương thất thường như vậy.

“Chậc chậc, có ý tứ!” Cách đó không xa, một nam tử sau khi nhìn đến tình hình này lộ ra một nụ cười cổ quái, “Đi, điều tra thêm Chiêu Dương công chúa, bản thân ta là muốn biết là nữ nhân nào có thể đem Quỷ Vương Phượng Thương mê thành như vậy!”

## 64. Chương 71

Chương 71: Câu dẫn.

Khi chuẩn bị xong mọi thứ, Phượng Thương bước lên “Đạp Tuyết”, vừa định đi tìm tìm Mộ Dung Thất Thất thì một thanh âm tinh tế vang lên ở góc đường.

“Vương gia –” thanh âm ôn nhu kia khiến cho tâm thần căng thẳng của Phượng Thương lập tức thanh tĩnh lại, nhìn về hướng phát ra âm thành, liền thấy Mộ Dung Thất Thất đang chạy nhanh về phía hắn, “Vương gia!”

“Khanh khanh!”

Khi mọi người còn đang ngơ ngác, một trận gió trắng liền hiện lên, bao lấy Mộ Dung Thất Thất.

“Vương gia, ta đã trở về.”

Nghe thấy thanh âm của Mộ Dung Thất Thất, cảm thụ được nhiệt độ trên người nàng , ngửi được hương thơm phát ra từ tóc nàng, Phượng Thương rốt cục cũng bình tĩnh trở lại. Cảm giác khi ôm nàng thật tốt đẹp! Lúc trước Phượng thương còn nghĩ ra vô số viễn cảnh, còn lo lắng Mộ Dung Thất Thất xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Lúc này, thấy Mộ Dung Thất Thất hoàn hảo, không tổn hao gì đứng ở trước mặt hắn, hắn thật sự rất rất vui.

Mộ Dung Thất Thất trở lại, khiến cho tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra, nhất là những người vẫn luôn đi theo Phượng Thương, đều âm thầm thở phào nhẹ nhõm. May mà Chiêu Dương công chúa bình an trở về, nếu không không biết chủ tử nhà mình sẽ làm ra chuyện điên cuồng đến cỡ nào nữa!

“Biểu tẩu, may mà ngươi đã trở lại, biểu ca suýt chút nữa thì lật tung Ung châu thành lên mà tìm ngươi!” Hoàn Nhan Khang hiện tại cũng thở mạnh một hơi, mới vừa rồi khi Phượng thương nói muốn giết Hoàn Nhan Bảo Châu, ánh mắt băng hàn kia chắc chắn không phải là giả, cũng chẳng phải nói chơi. Vừa nãy hắn còn lo lắng vạn nhất Mộ Dung Thất Thất có chuyện gì, Phượng Thương giết Hoàn Nhan Bảo Châu thật thì phải làm sao bây giờ!

Mặc dù Hoàn Nhan Khang không thích Hoàn Nhan Bảo Châu, nhưng dù sao bọn họ cũng là huynh muội cùng cha khác mẹ. Muội muội gặp chuyện bất hảo ngay trước mắt, ca ca như hắn kiểu gì cũng mang tội.

Thanh âm vui vẻ của Hoàn Nhan Khang vang lên, khiến cho hai người đang ôm chặt nhau kia rốt cuộc cũng tách ra. Mộ Dung Thất Thất đỏ mặt, ngượng ngùng hướng Phượng Thương xin lỗi, “Thật xin lỗi, ta vốn là muốn sớm trở về , nhưng lại không biết đường, lòng vòng ở trong thành thật lâu.”

Cái mũi của Mộ Dung Thất Thất do lạnh mà đỏ bừng lên, cộng với đôi mắt trong veo kia, làm nàng giống như một loài tiểu động vật khiến người yêu mến.

“Nàng trở lại là tốt rồi!” Phượng Thương biết hiện tại có nói gì cũng dư thừa, chỉ cần Mộ Dung Thất Thất hoàn hảo vô tổn, bình an vô sự, đã là chuyện tốt nhất đối với hắn!

“Đúng a! Biểu tẩu có thể bình an trở về là tốt rồi! Nếu không biểu ca có thể sẽ lấy hoàng muội ra mà trút giận a!”

“Hoàng muội?” Nghe từ này, Mộ Dung Thất Thất lúc này mới phát hiện ra ở một góc khác, Hoàn Nhan Bảo Châu đang cúi đầu, lẳng lặng đứng.

Làm sao có thể! Mộ Dung Thất Thất thầm kêu lên trong lòng. Hoàn Nhan Bảo Châu rõ ràng đã bị Thiết Huyết tự tay diệt trừ, vì sao hiện tại lại sống sờ sờ mà đứng ở trước mặt nàng?

Mộ Dung Thất Thất im lặng, khiến tim của Hoàn Nhan Bảo Châu Tâm đập dồn dập. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Nếu như Mộ Dung Thất Thất phát hiện nàng là giả, nàng nên làm cái gì bây giờ? Triệu Lãng đâu? Triệu Lãng, chàng ở chỗ nào a! Triệu Lãng, chàng nhất định phải cứu ta a!

“Công chúa?” Mộ Dung Thất Thất kêu một tiếng, thử dò xét.

“Ngươi đã trở lại. Thật tốt quá!” Hoàn Nhan Bảo Châu nặn ra một nụ cười khó coi, “Không có chuyện gì là tốt rồi! Chúng ta thực rất lo cho ngươi a!”

Nghe xong lời nói của đối phương, Mộ Dung Thất Thất lập tức biết người này không phải là Hoàn Nhan Bảo Châu! Hoàn Nhan Bảo Châu to mồm to miệng, chẳng bao giờ ăn nói nhỏ nhẹ như thế này, hơn nữa Hoàn Nhan Bảo Châu căn bản không thể nào dùng cái bộ dáng sợ hãi như thế này mà nhìn nàng, bên trong chuyện này nhất định có ám.

Chỉ qua chốc lát, Mộ Dung Thất Thất đã phân tích được rõ mọi chuyện. Nếu người nọ là giả, vậy nhất định có âm mưu phía sau. Thay vì hiện tại lật mặt Hoàn Nhan Bảo Châu, làm mất đi đầu mối, không bằng hãy tìm hiểu cặn kẽ, túm lấy kẻ đứng sau giật giây!

“Ừ, ta đã trở về, lúc trước ta còn lo lắng cho công chúa và Mục tiểu thư, không nghĩ tới các ngươi bình an vô sự, ta đây an tâm!”

Vẻ mặt của Mộ Dung Thất Thất không giống giả vờ, Hoàn Nhan Bảo Châu thấy nàng khôngphát hiện được điều gì , lo lắng nghẹn nơi cổ họng chậm rãi hạ xuống.”Ta không sao, chúng ta cũng không có chuyện gì, không có chuyện gì là tốt rồi, không có chuyện gì là tốt rồi. . . . . .”

Sau khi Mộ Dung Thất Thất bình an trở về, Phượng Thương lập tức ôm lấy nàng đi Mai Hương Viên. Mới vừa vào phòng, Phượng Thương liền ôm lấy Mộ Dung Thất Thất, đặt nàng ngồi xuống chân mình, “Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Có phải là do các nàng làm hay không?”

Ánh sắc lạnh trong đôi mắt của Phượng Thương không hề giảm, hắn không vì Mộ Dung Thất Thất bình an trở về mà quên đi kẻ khởi xướng. Ám hại Mộ Dung Thất Thất, hại nữ nhân của hắn? Hai người kia thật là thật to gan! Xem ra có lẽ đã lâu lắm rồi hắn chưa giết người, cho nên những kẻ kia đã quên đi thủ đoạn của hắn rồi!

“Ta không sao.” Mộ Dung Thất Thất dịu dàng tựa vào vòm ngực của Phượng Thương, cảm nhận cảm giác bình yên khi tựa vào lòng hắn, “Vương gia, chuyện này có thể hay không giao cho ta tới xử lý? Ta đã nghĩ ra biện pháp xử lý các nàng rồi!”

Mộ Dung Thất Thất nói như vậy, đủ để Phượng Thương xác định rõ rằng Hoàn Nhan Bảo Châu cùng Mục Vũ Điệp đã hại nàng, nhưng nàng lại nói muốn tự mình xử lý, khiến cho Phượng thương có chút ngoài ý muốn.”Được rồi! Nàng muốn xử trí bọn họ như thế nào, nàng cứ làm! Cho dù nàng muốn lấy đầu của bọn họ, ta cùng lấy giúp nàng! Bất quá, nàngphải nói cho ta biết, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra!”

Mộ Dung Thất Thất nói ngắn gọn, bảo rằng đang đi thì gặp người của Vô Cực Cung, nhưng lúc ấy lại xuất hiện người hỗ trợ, nàng liền nhân cơ hội cướp ngựa chạy xa, đợi đến lúc an toàn mới trở về. “Vô Cực Cung!” Lần nữa nghe được cái tên Vô Cực Cung này, tròng mắt đen của Phượng Thương trở nên u lãnh . Hừ! Vốn nghĩ rằng Triệu Lãng là kẻ biết điều, nên hắn cũng chẳng thèm quản, bây giờ nhìn lại mới thấy kẻ này thực đê tiện, hắn đã để tên kia sống thoải mái, nhưng tên kia lại chẳng biết trân trọng điều đó.

“Vương gia, ta không biết khi nào ta lại đắc tội với người của Vô Cực Cung, nhưng những người kia mở miệng là nói muốn giết ta trở về lãnh thưởng, Vương gia, ngươi nói người sau lưng bọn họ rốt cuộc là ai? Người nào lại hận ta như vậy, muốn giết ta thế!”

Nghe thấy giọng nói của Phượng Thương càng lúc càng lạnh lẻo, Mộ Dung Thất Thất ở bên cạnh lại châm thêm dầu vào lửa. Cái gì gọi là mượn đao giết người? Chính là dùng tay của người khác, trừ đi cừu nhân của mình a.

Vô Cực Cung, hôm nay đã hoàn toàn đắc tội với Mộ Dung Thất Thất. Hoàn Nhan Bảo Châu không thể nào cấu kết với người của Vô Cực Cung hại nàng, ắt hẳn có người đứng sau giật dây! Nếu đám đần độn của Vô Cực Cung đã đến Ung châu, vậy sao không dùng bàn tay vạn năng của Phượng Thương quét sạch bọn họ đi!

“Nàng không có đắc tội bọn họ, là ta làm liên lụy tới khanh khanh.” Phượng Thương cắn cắnmép tai Mộ Dung Thất Thất.

Trong lòng Phượng Thương thầm nghĩ, chuyện này nhất định không thể không liên quan đến Hoàn Nhan Hồng.

Triệu Lãng, bất quá cũng chỉ là con chó dưới chân Hoàn Nhan Hồng, cây đại thụ sau lưng Vô Cực Cung là Hoàn Nhan hồng, hơn nữa mấy năm này, vô cực Cung cũng vì Hoàn Nhan Hồng mà làm nhiều chuyện. Xem ra, chắc phải diệt đi Vô Cực Cung, chém đứt cánh tay đắc lực của Hoàn Nhan Hồng, để vị Thái tử này hiểu rõ phân lượng của mình.

“Vương gia, vậy chàng không có sao chứ!” Phượng Thương nói như vậy, Mộ Dung Thất Thất lập tức lo lắng. Phượng thương sao lại chọc phải Vô Cực Cung? Mặc dù Vô Cực Cung cũng bất quá là là chút cỏ, nhưng người ta ở trong bóng tối, Phượng Thương ở ngoài sáng, lỡ Triệu Lãng âm thầm hạ độc thủ thì làm sao bây giờ?

Xem ra lúc trước nàng thực quá thiện lương, không hủy đi Vô Cực Cung, nên mới để bọn họ dám động đến Phượng Thương. Nam nhân của nàng, chỉ có thể để nàng sai sử, để nàng áp bức, sao có thể để người khác khi dễ? Mộ Dung Thất Thất thầm ra quyết định, nhất định phải hủy đi Vô Cực Cung mới được!

Nhưng Mộ Dung Thất Thất không biết rằng, Phượng Thương bởi vì lo lắng cho an nguy của nàng, đã nghĩ đến chuyện y như nàng.

“Khanh khanh yên tâm, chuyện này giao cho ta đi xử lý là tốt rồi! Ta sẽ không để cho nàng bị chút ủy khuất nào!”

Ban đêm, trong phòng Phượng Thương đèn đuốc sáng trưng, Tấn Mặc đem bình thuốc rót vào trong chén ngọc đặt trên bàn, Phượng Thương ngồi, Nạp Lan Tín đứng ở một bên: “Chắc chắn chứ? Chỉ có hai mươi lăm người? Tính luôn Triệu Lãng sao?”

“Hồi bẩm môn chủ, trong thành Ung châu chỉ có hai mươi lăm người của Vô Cực Cung, gồm cả Cung chủ Vô Cực Cung Triệu Lãng. Quỷ Nhãn đã âm thầm đi theo họ, chỉ còn chờ môn chủ hạ lệnh!” Thầy giáo của Mộ Dung Thất Thất, kẻ đã giảng dạy cho nàng khi ở Tây Kỳ quốc- Nạp Lan Tín, lúc này hoàn toàn không có chút bộ dáng bảo thủ lúc trước, tuy rằng vẫn là dáng vẻ thư sinh, nhưng trong đó lại ẩn chứa sát khí, sát khí dày đặc che đi dáng vẻ kia.

“Giết!” Phượng Thương uống thuốc xong, buông chén ngọc, cầm một viên mứt táo đưa vào miệng: “Không lưu lại bất kỳ kẻ nào!”

“Tuân mệnh!”

Trong khách điếm, tối nay, mắt trái của Triệu Lãng cứ giật hoài, khiến hắn tưởng rằng chuyện của Hoàn Nhan Bảo Châu đã bại lộ, liền phái người đi xem, nhưng kẻ đi dò xét có đi nhưng không trở về, khiến hắn càng lúc càng bất an.

“Cốc, cốc,cốc!”

Ba tiếng gõ cửa vang lên, Triệu Lãng kinh hãi, vội vàng hỏi: “Ai a?”

“Đại gia, người có cần người đặc biệt hầu hạ không?” Một thanh âm nũng nịu truyền vài, thanh âm kia ngọt như mật đường, khiến Triệu Lãng vừa nghe thấy liền tê dại toàn thân, lập tức quên đi chuyện buồn phiền lúc trước. Tiến đến cạnh cửa, liếc mắt một cái nhìn ra khe cửa, liền thấy một thân hình yểu điệu, một đôi mắt trong veo như nước chớp chớp truyền điện, khiến cho Triệu Lãng lập tức bỏ vũ khí đầu hàng: “chi nha” một tiếng mở cửa.

“Đại gia, động tác của ngươi chậm quá nha!”

Nữ nhân lắc mình bước đến, khi đến sát người Triệu Lãng liền đánh một ánh mắt mị hoặc cực kỳ hấp dẫn với hắn.

Ánh mắt kia, khiến cho Triệu Lãng thấy như bị điện giật, không đợi Triệu Lãng hoàn hồn, trên cổ đã nhiều thêm một thanh loan đao, quay đầu lại, nguyên lai phía sau nữ tữ kia còn có một người khác, xem dáng người, ắt hẳn cũng là một nữ nhân, nhưng mà nữ nhân này đeo sa che mặt, không nhìn ra dung mạo.

“Các ngươi muốn làm cái gì?” Trên cổ lạnh như băng, khiến cho Triệu Lãng hoàn toàn thanh tỉnh, cái lạnh truyền khắp từ đầu đến chân. Nếu không phải bởi vì trên cổ có một thanh đao, hắn hận không thể mạnh mẽ cắt đi đôi tai của mình! Sao vẫn không đổi được cái tật háo sắc này đi chứ, vì sao trên mặt lúc nào cũng hiện lên chữ “sắc” chứ! Rõ ràng trên chữ sắc là một thanh đao, vì sao mỗi khi hắn thấy sắc đẹp liền không thể giữ mình!

“Đại gia, ngươi sợ sao?”

Mỹ nhân lấy một bình ngọc ra, đặt trên mũi Triệu Lãng bắt hắn ngửi.

Không ổn! Triệu Lãng kinh hãi, không bao lâu sau, hắn liền cảm thấy cả người vô lực, toàn thân đều mềm nhũn, không có chút khí lực. “Chậc chậc, ngươi không phải cung chủ Vô Cực Cung sao, như thế nào đến Nhuyễn hương tán cũng ứng phó không được a?” Thu đao, Tô Mi thối lui sang một bên, Mộ Dung Thất Thất chậm rãi đi đến trước mặt Triệu Lãng.

“Ngươi là ai?” Triệu Lãng kinh hãi, chính hắn cũng dụng độc nhiều năm, Nhuyễn hương tán tinh tế như vậy đến hắn cũng không luyện được, chẳng lẽ đối phương cũng là cao thủ trong lĩnh vực này? Nàng ta là ai?

Dược hiệu của Nhuyễn hương tán này phát huy nhanh đến vậy, người chế ra thuốc này chỉ có thể là người của Ma Vực. Nhưng mà Ma Vực có rất ít nữ nhân, hiện tại lại xuất hiện hai người, vậy nữ nhân đang nói chuyện rốt cuộc là ai a? Trong lòng Triệu Lãng đột nhiên can đảm nghĩ ra một giả thiết, rằng đối phương chính là Độc Tiên Nhi? Vừa nghĩ tới thanh danh của Độc Tiên Nhi, Triệu Lãng không nhịn được rùng mình một cái, sau đó lập tức cầu nguyện nữ nhân trước mắt đừng có bất cứ quan hệ nào với Độc Tiên Nhi.

“Ta là ai không quan trọng, quan trọng là….Ta muốn biết, rốt cuộc ai phái ngươi đến đối phó với Phượng Thương?”

Nghe xong lời này, Triệu Lãng buồn bực. Nếu đối phương là người của Ma Vực, thì khi nào Ma Vực đã tạo lập quan hệ với Phượng Thương thế? Chẳng lẽ, Ma Vực cũng muốn đối phó với Phượng Thương?

“Nói!” Thấy Triệu Lãng không lên tiếng, Tô Mi “xoát” một đao, cắt đi cái tai bên trái của Triệu Lãng, khiến hắn đau đến mức muốn hét lên, nhưng đến khí lực để làm chuyện đó cũng chẳng có. Máu tươi nóng hầm hập chảy xuống mặt của hắn, nhiễm đỏ xiêm y, hiện tại, Triệu Lãng vô cùng chắc chắn, đối phương chính là Độc Tiên Nhi, chỉ có Độc Tiên Nhi mới có thủ đoạn ngoan độc như vậy.

“Ta nói! Ta nói! Là Hoàn Nhan Hồng! Hoàn Nhan Hồng sai ta đối phó với Phượng Thương! Hoàn Nhan Hồng nói rằng Phượng Thương là mối uy hiếp lớn nhất đối với hắn, chỉ có diệt trừ Phượng Thương, Thái tử vị của hắn mới có thể an ổn!”

Mộ Dung Thất Thất còn tưởng rằng cần thêm chút thủ pháp thì Triệu Lãng mới chịu khai ra, không nghĩ tới chỉ mới cắt một cái lỗ tai, hắn đã run run khai ra tên Hoàn Nhan Hồng. Nguyên lai, kẻ đứng sau chuyện này là thái tử Hoàn Nhan Hồng, xem ra, suy đoán trước kia của nàng thực chính xác, Hoàn Nhan Hồng này chính là một vấn đề lớn.

“Trừ bỏ Hoàn Nhan Hồng, còn có kẻ khác hay không? Các ngươi dự định sẽ làm gì?”

“Không còn ai khác, chủ tử của ta chính là Hoàn Nhan Hồng. Hoàn Nhan Hồng lệnh cho ta hành sự tùy theo hoàn cảnh, nếu có thể, tốt nhất hãy trừ đi Phượng Thương, nếu không, liền giết Mộ Dung Thất Thất, lưu lại vết sẹo trong lòng Phượng Thương. Ta đây cũng là bị hắn cưỡng ép, Hoàn Nhan Hồng nói nếu ta không làm theo yêu cầu của hắn, hắn sẽ diệt đi Vô Cực Cung. Dưới tay ta là vài ngàn người a, ta đây cũng không thể bắt họ chịu chết a!”

Vốn là chuyện cực kỳ vô sỉ, thoát ra từ miệng Triệu Lãng, lại biến thành chuyện hắn trân trọng cấp dưới ra sao, bảo hộ thủ hạ như thế nào, hắn vì lợi ích toàn cục, không thể không làm theo yêu cầu của Hoàn Nhan Hồng.

“Chủ tử, có người đến đây.” Ngoài cửa, truyền đến thanh âm của Tố Nguyệt. Mộ Dung Thất Thất đã hỏi rõ những điều mình cần biết, liền gật đầu ra hiệu cho Tô Mi. Lập tức, ngân quang chợt lóe, đầu của Triệu Lãng liền rơi xuống đất. Tô Mi trải khăn gói đầu của hắn lại, theo sau Mộ Dung Thất Thất, cùng nhảy xuống cửa sổ.

Đợi đến lúc Nạp Lan Tín đến nơi, chỉ nhìn thấy một khối thi thể không đầu quỳ trên mặt đất, máu tươi nhiễm đỏ nơi đây, bộ dáng cực kỳ khủng bố.

Rốt cuộc là ai? Là ai đã động thủ trước? Nạp Lan Tín nhăn mày thành một đường, cẩn thận xem xét hiện trường, sau đó mới lắc mình ly khai.

Đêm nay, tuyết rơi thật nhiều, rơi mãi, rơi suốt cả đêm, phủ lên Ung châu thành một tầng khăn trắng. Sáng, Hoàn Nhan Bảo Châu tỉnh lại, sau khi rửa mặt liền ra khỏi phòng, liền nhìn thấy trên bãi tuyết trắng trước cửa, là một người tuyết cao cao.

“Vịnh Nhi, ai đã đắp người tuyết này?”

“Hồi bẩm công chúa, nô tỳ không biết. Hôm nay, từ khi nô tỳ thức dậy, đã thấy người tuyết này không sân, nói không chừng là do những đứa trẻ đã đắp lên khi chơi đùa.”

Hoàn Nhan Bảo Châu chậm rãi đạp tuyết bước qua, nhìn kỹ người tuyết, bộ dáng người tuyết này thực trẻ con, trên đầu có một miếng ngói để làm mũ, cái mũi là do nửa thanh cà rốt tạo thành, đôi mắt kia, lại giống y như mắt người, hơn nữa, còn chút chút quen mắt,

Càng nhìn kỹ, Hoàn Nhan Bảo Châu càng thấy nó quen mắt, rốt cuộc giống ai a Suy nghĩ thật lâu, Hoàn Nhan Bảo Châu rốt cuộc nghĩ ra, giống Triệu Lãng! Khó trách khiến nàng thấy quen mắt! Rốt cuộc là ai đắp người tuyết, đã vậy còn giống Triệu Lãng đến vậy, đặc biệt là đôi mắt, giống y như đôi mắt thâm tình của hắn khi nhìn nàng.

Hoàn Nhan Bảo Châu nghĩ tới Triệu Lãng, cũng nghĩ tới tương lai tốt đẹp của nàng với Triệu Lãng, nhịn không được vươn tay chạm vào đôi mắt kia, nhưng không ngờ chỉ vừa động vào đầu người tuyết, cái đầu kia liền rơi xuống mặt đất, lộ ra một mái tóc đen thui.

“Công chúa, gì a?” Vịnh Nhi đi đến bên người Hoàn Nhan Bảo Châu, cẩn thận đã đá cái đầu của người tuyết, không nghĩ tới, có một cái đầu lăn ra.

“A!” Vịnh Nhi thét chói tai, trốn ra phía sau Hoàn Nhan Bảo Châu: “Công chúa, đó….sao, sao giống đầu người a!”

Nghe Vịnh Nhi nói vậy, Hoàn Nhan Bảo Châu cả kinh, liền bước về phía trước, nhìn kỹ: “A” Hoàn Nhan Bảo Châu lảo đảo, ngã sấp xuống mặt tuyết. Sao lại vậy? Sao lại là Triệu Lãng? Mới hôm qua nàng còn thấy hắn, bọn họ còn ngọt ngào ân ái bên nhau, sao hôm nay Triệu Lãng lại thành như vậy

Tiếng thét chói tai của Hoàn Nhan Bảo Châu, thu hút mọi người về phía này. Trong người tuyết xuất hiện một đầu người, điều này khiến cho tất cả mọi người kinh ngạc không thôi. Phượng Thương nhận được tin, cũng dẫn Mộ Dung Thất Thất đến đây xem tình huống.

“Vương gia, là cung chủ Vô Cực Cung- Triệu Lãng.” Tấn Mặc nhỏ giọng nói bên tai Phượng Thương.

Triệu Lãng? Phượng Thương híp mắt, nhíu mày. Ngày hôm qua khi Nạp Lan Tín trở về đã nói đã xử lý hai mươi bốn người của Vô Cực Cung, chỉ riêng Triệu Lãng, khi hắn đến thì chỉ thấy một cỗ thi thể, đầu không biết đã đi nơi nào. Phượng Thương nghĩ thật lâu cũng không đoán ra ai đã động thủ, lại không nghĩ đến cái đầu mất tích của Triệu Lãng lại xuất hiện bằng phương thức nàu. Thật sự là chuyện ngoài dự đoán của mọi người—–

Triệu Lãng….. Hoàn Nhan Bảo Châu cắn môi, nước mắt đảo quanh trong hốc mắt. Nàng nghĩ muốn vươn tay ôm lấy đầu của Triệu Lãng, lại sạ hành động của mình sẽ khiến kẻ khác hoài nghi, chỉ có thể cắn môi thật chặt, ngay cả khi miệng có mùi máu tươi cũng không nhận thấy được.

Triệu Lãng, rốt cuộc là ai giết chàng? Rốt cuộc là ai? Vì sao ông trời lại đối xử với ta như vậy! Thật vất vả mới có nam nhân yêu thương ta, sao lại cướp hắn đi nhanh vậy!

Lòng Hoàn Nhan Bảo Châu đau đến run rẩy, thân thể cũng theo đó run lên.

“Công chúa, người sao vậy?” Vịnh Nhi đứng cạnh đã nhận ra sự khác thường của Hoàn Nhan Bảo Châu, nên liền bước lên phía trước nâng nàng dậy: “Công chúa, người không sao chứ? Công chúa!”

“Không sao.” Hoàn Nhan Bảo Châu lắc đầu, nghiêng mặt, lưng đưa về phía mọi người, nước mắt rơi xuống nền đất: “Vịnh Nhi, đỡ ta trở về, nơi này thật đáng sợ!”

“Dạ!”

Đứng bên cạnh Phượng Thương, Mộ Dung Thất Thất từ nãy giờ vẫn luôn chú ý đến thần thái của Hoàn Nhan Bảo Châu, thấy nàng ta như thế, lại càng thêm chắc chắn rằng nàng ta không phải là Bảo Châu công chúa.

Xem ra người này cùng Triệu Lãng có tình cảm đặc biệt với nhau, nếu là người của Triệu Lãng, vậy ắt hẳn cũng là người của Hoàn Nhan Hồng. Nếu vậy, nàng cần phải khiến cho mọi người chú ý đến nhất cử nhất động của “Hoàn Nhan Bảo Châu”, nàng đây thực muốn biết rốt cuộc mục đích của người này khi giả trang thành công chúa là gì.

Hoàn Nhan Bảo Châu nhờ Vịnh Nhi nâng đỡ, bước từng bước trở về, khi đi ngang qua người Mộ Dung Thất Thất, Mộ Dung Thất Thất đột nhiên mở miệng: “Công chúa không thoải mái sao? Có cần thỉnh đại phu đến hay không?”

“Không, không cần.” Hoàn Nhan Bảo Châu cúi thấp đầu: “Ta chỉ bị kinh sợ.”

“Vậy công chúa cần phải hảo hảo nghĩ ngơi, hảo hảo điều dưỡng thân mình, hai ngày nữa chính là Tứ quốc tranh bá, tương lai hạnh phúc của bổn cung còn phải dựa một phần vào công chúa!”

Tiếng nói của Mộ Dung Thất Thất pha lẫn hương vị hạnh phúc, khiến cho Hoàn Nhan Bảo Châu nghe xong mà lòng run càng thêm lợi hại.

Vì sao, vì sao ông trời lại bất công đến vậy? Nhìn thấy Phượng Thương ôm Mộ Dung Thất Thất, cẩn thận che chở cho nàng, hận ý trong lòng Hoàn Nhan Bảo Châu càng thêm dày đặc. Vì sao hạnh phúc của nàng cứ mãi bị tước đi, mà số mệnh Mộ Dung Thất Thất cứ vẫn tốt như vậy? Nàng không phục! Nàng không phục!

Khi vừa ngẩng đầu lên, ánh mắt của Hoàn Nhan Bảo Châu đúng lúc chạm phải ánh mắt của Mộ Dung Thất Thất. Trong ánh mắt của Mộ Dung Thất Thất tràn ngập ý khiêu khích, trên môi nàng nở nụ cười trào phúng, bộ dáng y như lúc còn ở Tây Kỳ quốc, cao cao tại thượng, không ai sánh bằng!

Nếu không phải bởi vì bên người Mộ Dung Thất Thất có Phượng Thương, nếu không phải do Triệu Lãng đã chết, nàng cần phải báo thù cho Triệu Lãng, Hoàn Nhan Bảo Châu nhất định sẽ xông lên xé rách cái bản mặt “đáng giận” của Mộ Dung Thất Thất.

Nhìn thấy hận ý trong mắt Hoàn Nhan Bảo Châu, Mộ Dung Thất Thất có chút buồn bực. Cái nỗi hận này khiến nàng cảm thấy quái lạ! Chuyện tối hôm qua được bí mật thực hiện, Hoàn Nhan Bảo Châu không thể nào biết được rằng nàng đã làm điều đó, nhưng vì sao nỗi hận mà nàng ta dành cho mình, lại như đã được tích tụ từ rất lâu?

Bình tĩnh, bình tĩnh! Hoàn Nhan Bảo Châu âm thầm thuyết phục chính mình, không nên nổi giận. Hôm nay cứ để cho tiện nhân Mộ Dung Thất Thất này đắc ý một phen, nàng nhất định sẽ tìm cơ hội đâm một kích trí mệnh vào Mộ Dung Thất Thất! Đến lúc đó xem thử nàng ta còn cười được không!

Chuyện về đầu của Triệu Lãng, đối với mọi người trong sứ đoàn Bắc Chu quốc mà nói, chỉ là bông hoa nhỏ giữa biển, nổi lên một chút, sau đó biến mất không thấy. Trừ bỏ Hoàn Nhan Bảo Châu, không ai lại khổ sở bởi chuyện này, cũng lại chẳng có ai thèm điều tra thân phận của cái đầu kia. Rốt cuộc cái đầu không có lỗ tai kia bị Phượng Thương sai người đem ra ngoại thành, tùy ý tìm nơi nào đó hoang dã mà vứt đi.

Khi Hoàn Nhan Bảo Châu biết được Phượng Thương đối đãi với đầu Triệu Lãng như vậy, nàng liền triệt triệt để để hận luôn Phượng Thương.

Nếu nói trước kia chỉ sống vì muốn báo thù Mộ Dung Thất Thất, hiện tại, Hoàn Nhan Bảo Châu thấy trọng trách trên người mình càng thêm nặng nề. Nàng chẳng những phải sống, mà phải sống thực thực tốt trong cái thân phận mà Triệu Lãng đã tạo ra cho mình. Nàng còn phải báo thù cho Triệu Lãng, phải làm cho đôi cẩu nam nữ Phượng Thương cùng Mộ Dung Thất Thất sống không bằng chết!

Hiện tại, nàng không còn là Mộ Dung Tâm Liên sống chui sống nhủi tránh bị đuổi giết, nàng là Hoàn Nhan Bảo Châu, là công chúa Bắc Chu quốc! Nàng có thân phận có thể địch lại Mộ Dung Thất Thất, nàng không cần phải sợ hãi bất kỳ kẻ nào, không cần cúi đầu trước bất kỳ ai nữa! Nàng, muốn dùng đao trong tay mình, tự tay chém xuống đầu của Phượng Thương cùng Mộ Dung Thất Thất, thay Triệu Lãng báo thù!

Tháng mười hai đã qua phân nửa, trời càng lúc càng rét, nhưng Ung châu thành vẫn cứ phá lệ náo nhiệt. Sứ đoàn ba nước khác đã tới, tứ quốc tranh bá gần ngay trước mắt, cộng thêm việc sắp qua năm mới, Ung châu thành mỗi lúc mỗi tưng bừng thêm.

Cách trận đấu mười ngày, người của Đông Lỗ quốc đến trễ nhất, liền vội vàng chuẩn bị cho vòng sơ tuyển. Lần này, Đông Lỗ quốc ra đề mục, vòng chọn lựa trở nên có chút thần bí, bên ngoài sân thi đấu bị người bao quanh, không ai có thể nhìn trộm bí mật bên trong, vì thế càng khiến mọi người càng thêm ngày diễn ra thi đấu.

Đối với Tứ quốc tranh bá lần này, dân chúng trong Ung châu thành bàn tán dị thường kịch liệt. Chuyện đánh cuộc giữa Chiêu Dương công chúa Tây Kỳ quốc về Bắc Chu hoàng thái hậu đã sớm truyền khắp đại giang nam bắc, chứ đừng nói đến Ung Châu thành- địa điểm tổ chức tranh bá.

“Chiêu Dương công chúa? Mộ Dung Thất Thất? Phế vật?” Già Lam ngồi trên ghế cạnh cửa sổ trong “Tiên khách lai”, nhìn tuyết bay đầy trời ngoài cửa sổ, nhấp chén rượu. “Nghe được nhiều chuyện như vậy sao?”

“Dạ thưa Già Lam đại nhân. Tư liệu liên quan đến Mộ Dung Thất Thất đều ở trên tay ngài, không chút thiếu sót.” Một bên, lam y nam tử cung kính đứng, ngữ khí cùng tư thế, đều thể hiện sự tôn kính với nam nhân trước mặt.

Những tư liệu này, Già Lam đã tỉ mỉ xem qua từ đầu tới đuôi một lần, theo nội dung trong tư liệu, hắn không nhận thấy Mộ Dung Thất Thất có chỗ nào đặc biệt. Nhưng mà, nữ nhân làm nam nhân kia động tâm có thể là người tầm thường sao?

“Đại nhân, nàng đến đây—-”

Đến lúc này Già Lam mới phát hiện toàn bộ Tiên Khách Lai đều yên tĩnh dị thường, nguyên nhân của sự im lặng, chính là bởi trước cửa quán, xuất hiện của một đôi tình lữ.

Nam tử, một thân áo lông cừu màu trắng, bạch y càng tôn lên vẻ yêu nghiệt của khuôn mặt hắn, mà nữ tử, một thân áo lông cừu màu đỏ, trong ngoài điều đỏ rực đốt mắt, để lộ một cỗ hương vị nóng bỏng.

“Là Nam Lân vương cùng Chiêu Dương công chúa!”

Có người tinh mắt, nhận ra thân phận của đôi tình lữ, hô lên, lập tức, toàn trường ồ lên. Nam Lân vương! Dĩ nhiên là Nam Lân vương Phượng Thương!

Tuy rằng dân chúng đều nghe qua danh hào của Nam Lân vương, cũng biết hắn là một nam nhân yêu nghiệt, nhưng đổi với rất nhiều người, đây là lần đầu tiên họ chân chính nhìn thấy Phượng Thương. Lập tức, rất nhiều người kinh hô, lại càng nhiều người hút khí.

Yêu nghiệt, quả nhiên là yêu nghiệt! Mắt phượng tà mị, môi anh đào đỏ như son, đôi con ngươi đen như mực, tựa tiếu phi tiếu\*, nhìn như hòa ái dễ gần, nháy mắt lại xa vạn dặm. (\*cười như không cười)

Những người ở nơi này không ai không nghe qua mỹ danh của Nam Lân vương, hiện tại nhìn thấy người thật, rất nhiều người đều cảm thấy những lời đồn kia đều là giả, nam nhân này, không có ngôn từ nào có thể mô tả hắn được!

Lại nhìn nữ tử bên người Phượng Thương, so với hắn, thì vô cùng tầm thường. Dung mạo, chỉ xem là thanh tú, tuy rằng nhu thuận động lòng ngời, nhưng bên cạnh lại có cái yêu nghiệt như vậy, khiến cho nàng rất rất bình thường.

Thật sự, đáng tiếc— dung mạo nam nhân như bầu trời sáng trong, nữ nhân lại chỉ như cỏ dại ven đường. Mộ Dung Thất Thất này thật chẳng xứng với Nam Lân vương chút nào, mọi người thầm nghĩ.

Bất quá, ý nghĩ của mọi người, chỉ là ý nghĩ của riêng họ thôi. Đến lúc nhìn thấy thái độ của Phượng Thương đối với Mộ Dung Thất Thất, mọi người lại mở rộng tầm mắt. “Khanh khanh, nàng thích im lặng hay là náo nhiệt? Có cần dùng phòng riêng trên lầu hay không?” Phượng Thương nắm bàn tay nhỏ bé của Mộ Dung Thất Thất, dẫn nàng vào Tiên Khách Lai.

“Đều được! Vui một mình không bằng vui nhiều mình, vui cùng dân có lẽ tốt hơn!”

Thấy Mộ Dung Thất Thất muốn xem náo nhiệt, Phượng Thương trực tiếp kéo tay nàng, tới một chỗ trống, ngồi xuống.

Nơi này, là lầu một, khách nhân đều là dân chúng, đại dân đỉnh đỉnh Phượng Thương mang theo Mộ Dung Thất Thất đến ngồi giữa dân chúng, điều này khiến cho những người này có chút thụ sủng nhược kinh\*, có vẻ vị vương gia này thực bình dị gần gũi a! (\*được sủng ái mà lo sợ)

Phượng Thương không biết nhờ hành động nho nhỏ vì muốn làm Mộ Dung Thất Thất vui nên ngồi ở lầu một này, trực tiếp được dân chúng gắn cho danh hiệu “thân dân”.

Nam Lân vương đến đây, lão bản Tiên Khách Lai tất phải tự mình tiến đến hầu hạ.

“Tùy tiện mang mấy món đặc sản lên, không cần nhiều, đủ cho hai người dùng là được rồi, đừng lãng phí.”

Bởi vì Phượng Thương đến, nên khiến cho cả Tiên Khách Lai đều yên tĩnh trở lại, do đó lời nói kia của Mộ Dung Thất Thất cũng đều được mọi người nghe rõ.

Vừa rồi còn tiếc nuối vì dung mạo của Mộ Dung Thất Thất, cảm thấy nàng không xứng với Phượng Thương, hiện tại thấy Chiêu Dương công chúa tiết kiệm như vậy, mọi người đều giơ ngón tay cái lên mà tán thưởng. Nguyên vốn nghĩ rằng Mộ Dung Thất Thất sẽ xa hoa lãng phí, kêu đầy một bàn đồ ăn, sau đó mỗi thứ đều nếm thử một chút, rồi để đồ dư cho chó ăn, không nghĩ tới nàng chỉ gọi một vài món đặc sản.

Lập tức, dân chúng đều quên đi dung mạo bình thường của Mộ Dung Thất Thất, một vị vương gia “thân dân”, một vị công chúa tiết kiệm, như thế phi thường xứng!

Lão bản quán thực hiểu ý, dọn lên chưa đến năm món ăn, món nào cũng ngon mắt, tôm he Thái Cực, vây cá mập nướng, thủy tinh hào đề\*, cộng thêm một dĩa cải trắng luộc mà người dân Bắc Chu thích ăn.

“Nếm thử một chút!” Phượng Thương gắp một con tôm, tự tay lột vỏ, đặt vào trong bát của Mộ Dung Thất Thất.

Mộ Dung Thất Thất gắp lên, để đến bên môi, tinh tế nhấm nháp, chậm rãi nuốt xuống. Tư thế ăn của nàng phi thường tao nhã, khiến cho tất cả mọi người đều dừng lại đũa của mình, đưa mắt nhìn chằm chằm vị công chúa này, ngay cả lão bản quán cũng khom người đứng một bên, trên đầu toát ra một tầng mồ hôi, chờ đánh giá của Mộ Dung Thất Thất.

“Ăn ngon! Tiên Khách Lai quả nhiên danh bất hư truyền!”

Mộ Dung Thất Thất vừa dứt lời, lão bản quán nhẹ nhàng thở ra: “Đa tạ công chúa khích lệ! Đa tạ công chúa!”

“Ngươi lui xuống đi! Nơi này không cần người hầu hạ!” Phượng Thương phất tay, lão bản quán sau khi hành lễ liền rời đi, lưu lại không gian riêng cho hai người. Phượng Thương ăn không nhiều lắm, suốt bữa ăn luôn cẩn thận gắp thức ăn cho Mộ Dung Thất Thất, vẻ ôn nhu hiền hòa của hắn khiến cho mọi người không thể tin được. Trong lời đồn, Quỷ vương nào có như vậy, chẳng lẽ lời đồn kia đều là nhầm sao?

Nhìn đến bộ dáng ôn nhu thân thiết của Phượng Thương, dân chúng thầm nghĩ trong lòng, nhất định những lời đồn kia về Quỷ vương đều là giả.

Cái gì thị huyết thành tánh? Cái gì mà hung tàn táo bạo? Người nam nhân ôn nhu bóc vỏ tôm vì nữ tử của mình, có thể là người ác độc tàn nhẫn sao?

Không ai có thể gắn Phượng Thương với Quỷ vương trong lời đồn là một được. Càng nhiều người nghĩ rằng, ắt hẳn có người đố kỵ với tài hoa của Phượng Thương nên mới ác ý tung ra những lời đồn này, mục đích là muốn chửi bới hắn! Lập tức, dân ý như nước sông, cuồn cuộn chảy về hướng Phượng Thương.

Lầu hai, kể từ khi Phượng Thương và Mộ Dung Thất Thất đi vào, ánh mắt của Long Trạch Cảnh Thiên vẫn luôn dừng trên người Mộ Dung Thất Thất.

Không biết vì sao, chỉ qua một khoảng thời gian ngắn không thấy Mộ Dung Thất Thất, hắn lại cảm thấy dường như đã rất rất lâu rồi. Nàng thay đổi, càng lúc càng có vị nữ nhân, bộ dáng dịu dàng nhu thuận kia, khiến cho người ta không nhịn được nổi lên ý muốn bảo vệ nàng.

Cạnh hắn là Mộ Dung Thanh Liên, tâm tình cũng giống Long Trạch Cảnh Thiên, nhưng mục tiêu của nàng lại là Phượng Thương.

Lúc trước, ở Tây Kỳ quốc, dù mới gặp Phượng Thương vài lần, nhưng Mộ Dung Thanh Liên đã bị tuyệt thế dung nhan của hắn mê đảo, hiện tại, lòng của nàng chỉ nhảy lên vì vị nam tử ôn nhu này. Mộ Dung Thanh Liên trăm triệu không thể ngờ, Phượng Thương lại là người hiền lành, đối tốt với nữ nhân như vậy. Nhìn thấy Mộ Dung Thất Thất ngồi cạnh vị tuyệt sắc nam tử kia, Mộ Dung Thanh Liên hận mình không thể ngồi ở vị trí của Mộ Dung Thất Thất, hưởng thụ những ưu đãi đó.

Lần này sứ đoàn Tây Kỳ quốc do Long Trạch Cảnh Thiên dẫn đầu, các thành viên ngoài Mộ Dung Thanh Liên còn có Lý Vân Khanh cùng Bạch Ức Nguyệt, tổng cộng hai nam hai nữ.

Lúc trước bởi hoàng thấy Tây Kỳ trong một bữa tiệc Trùng Cửu lại cùng lúc mất đi hai vị hoàng tử (TC: chưa sanh mà biết là hoàng tử mới ghê) cùng một vị công chúa, hơn nữa Mộ Dung Tuyết Liên vì chịu tang con mà bệnh không dậy nổi, khiến cho tâm tình của Long Trạch Vũ kém đến cực điểm, nên liền đem chuyện tứ quốc tranh bá giao cho Long Trạch Cảnh Thiên lo liệu. Cho nên những người dự thi được chọn lần này, đều do Long Trạch Cảnh Thiên tuyển lựa, theo lời hắn mà nói, chính là không nhiều nhưng giỏi. Bạch Ức Nguyệt thấy Mộ Dung Thất Thất có thể sống hạnh phúc, tự nhiên cao hứng thay nàng, mà tâm tình của Lý Vân Khanh, lại phi thường nặng nề, vốn là một nam tử tuấn dật tiêu sái, hiện tại lại phi thường im lặng, chỉ lẳng lặng nhìn Mộ Dung Thất Thất, giống như muốn đem từng cái nhăn mày nhíu mặt của nàng khắc vào trong lòng.

“Điện hạ, ta muốn qua kia chào hỏi Chiêu Dương công chúa!” Bạch Ức Nguyệt đứng lên, xin phép Long Trạch Cảnh Thiên.

“Được!” Long Trạch Cảnh Thiên gật đầu: “Chuyện của Chiêu Dương công chúa, ta đây cũng nghe qua, không bằng chúng ta hãy cùng nhau đi thăm nàng một chút! Dù sao nàng cũng là công chúa Tây Kỳ quốc!”

Long Trạch Cảnh Thiên mang theo đoàn người đến trước bàn Phượng Thương cùng Mộ Dung Thất Thất, đầu tiên hành lễ với Phượng Thương, sau đó, Long Trạch Cảnh Thiên nhìn về phía Mộ Dung Thất Thất: “Công chúa, đã lâu không gặp!”

“Đã lâu không gặp!”

Mộ Dung Thất Thất chỉ hướng Long Trạch Cảnh Thiên gật đầu, nàng không có bất kỳ hứng thú gì với Long Trạch Cảnh Thiên, ngược lại vừa nhìn thấy Lý Vân Khanh cùng Bạch Ức Nguyệt nàng liền đứng lên, tiến về phía trước kéo lấy tay Bạch Ức Nguyệt: “Ức Nguyệt, ngươi cũng tới a! Biểu ca, đã lâu không gặp!”

Đối với hai người này, Mộ Dung Thất Thất thật tâm xem họ là bằng hữu, vô luận từng là sự trợ giúp của nàng- Lý Vân Khanh, hay Bạch Ức Nguyệt vẫn luôn xem nàng là bằng hữu, có thể ở nơi dị quốc tha hương này nhìn thấy họ, tâm tình của Mộ Dung Thất Thất tốt lên nhiều.

“Công chúa vạn phúc!” Bạch Ức Nguyệt mỉm cười, nhìn Mộ Dung Thất Thất, lại nhìn Phượng Thương: “Khí sắc của công chúa tốt lắm, xem ra công chúa đã quen với cuộc sống của Bắc Chu rồi, sống ở nơi này rất vui vẻ!”

“May mắn thôi!” Mộ Dung Thất Thất đỏ ửng mặt: “Vương gia đối tốt với ta lắm!”

“Vậy là tốt rồi!” Bạch Ức Nguyệt thầm cao hứng thay cho Mộ Dung Thất Thất.

Mà những lời này của Mộ Dung Thất Thất, qua tai người khác, lại mang theo hương vị khác. Trong lòng Long Trạch Cảnh Thiên gợn sóng mãnh liệt, tràn đầy chua sót, vì sao, vì sao, vì sao sau khi mất đi mới cảm thấy tiếc nuối? Vì sao hắn chỉ sai lầm một chút, liền mất đi cơ hội đứng cạnh nàng?

Ngược lại với Long Trạch Cảnh Thiên, Lý Vân Khanh lại thập phần yên tĩnh. Lúc trước khi không thấy Mộ Dung Thất Thất, lòng hắn cứ mãi lơ lửng trên không trung, lo lắng nàng sống không tốt, lo lắng Phượng Thương khi dễ nàng. Hiện tại, thấy Mộ Dung Thất Thất thực hạnh phúc, hắn cảm thấy như mình vừa thở phào nhẹ nhõm. Nàng hạnh phúc, đối với hắn, là tin tức tốt nhất. (TC: LVK, ta chấm.)

Người bất mãn nhất, chính là Mộ Dung Thanh Liên.

Nụ cười hạnh phúc trên mặt Mộ Dung Thất Thất, như một cây kim đâm vào lòng Mộ Dung Thanh Liên, hận không thể diệt trừ nàng. Bất quá chỉ là một phế vật, nàng ta rốt cuộc có năng lực gì thế nhưng có thể được Phượng Thương thương yêu, khiến một nam nhân xuất sắc như vậy khuynh đảo vì nàng, Mộ Dung Thất Thất rốt cuộc là cái vận cứt chó gì vậy?

Không đợi Mộ Dung Thanh Liên suy nghĩ cẩn thận nguyên do, đã có người nói ra ý nghĩ trong lòng nàng.

“Quái, thật sự là ngạc nhiên! Mặt trời có phải đã mọc đằng tây hay không a? Cho tới bây giờ chỉ thấy hoa tươi cắm trên bãi phân trâu, sao hôm nay lại đảo ngược a! Rõ ràng là một nam tử tuyệt thế vô song, bên người lại là một nữ nhân xấu như vậy, rốt cuộc là phẩm vị của nam nhân này kém, hay là do nữ nhân kia mặt dày mày dạn a!”

Vừa dứt lời, từ lầu hai có một đoàn người bước xuống, hiện ra trong mắt mọi người. Cầm đầu là một nữ nhân dung mạo diễm lệ, mặt hồng bào nóng bỏng, ngực căng mông nở, một thân trang phục hoa lệ.

“Cổ Lệ, lời này của ngươi sai rồi! Không có cái xấu, lấy gì tôn lên cái đẹp chứ! Tựa như không có ác, sao có thể có thiện đối lập với nó a!”

Người nói lời này, là một nam nhân, làn da trắng nõn, lại vì giọng nói vịt cồ, hoàn toàn phá hư hình tượng của hắn. Nam nhân này, bộ dáng quá mức âm nhu, vòng eo còn tinh tế hơn cả nữ tử, ánh mắt của hắn như chuồn chuồn lướt qua mặt của Mộ Dung Thất Thất một chút, sau đó liền dừng lại trên người Phượng Thương. Ánh mắt kia, tràn ngập hồng quang mang ý chiếm hữu, giống như Phượng Thương là một bữa tiệc xinh đẹp, để người nhấm nháp.

“Long Đa, ngươi đừng có tranh đoạt với ta!” Nhận thấy tâm tư của Long Đa, Cổ Lệ một cước ngăn đối phương lại: “Nam nhân này, ta nhìn trúng, hắn là của ta!”

“A—-” Tiểu bạch kiểm nhếch miệng cười, lộ ra một hàm răng vàng: “Cổ Lệ, mỹ nhân, ai cũng yêu, ngươi nếu có khả năng, có thể đoạt đi, ta đây nguyện chịu thua!”

“Được!”

Không đợi Long Đa dài dòng, Cổ Lệ lắc lắc uốn éo người, đi về phía Phượng Thương.

Nữ nhân này, mang theo nụ cười câu hồn trên khóe miệng, ánh mắt không ngừng phóng điện với Phượng Thương. Nam nhân tản ra hàn ý khắp người thực rất hợp khẩu vị của nàng, đi khắp tứ quốc, ngủ với nhiều nam nhân như vậy, cho tới bây giờ nàng cũng chưa gặp nam nhân nào có thể khiến tâm nàng rung động, khiến cho nàng hận không thể lập tức hạ gục người đó.

Mắt của Cổ Lệ, giống như máy quét, quét Phượng Thương từ trên xuống dưới một lần. Không tồi, bả vai vừa rộng vừa gầy, thắt lưng đủ tinh tế đủ khỏe, vừa nhìn đã biết là một nam nhân có sức mạnh, nếu như có thể cùng nam nhân như vậy cá nước thân mật, vậy thực đúng là chuyện tình đẹp nhất thế gian. (TC: ta phỉ, ta nhổ….)

“Chàng là Nam Lân vương Phượng Thương? Ta là tuyển thủ dự thi lần này của Nam Phượng quốc, tên là Cổ Lệ, năm nay mười bảy tuổi, còn chưa gả cho người ta.” Đến lúc đến trước mặt Phượng Thương, Cổ Lệ bắt chéo kiều chân, ngồi bên cạnh hắn, bắt đầu tự giới thiệu một cách nhiệt tình.

Khiến người ta kinh ngạc của nàng, bộ hồng bào kia của Cổ Lệ, thế nhưng chẳng che đi đôi chân đẹp kia. Màu da của nàng là màu tiểu mạch\* khỏe mạnh, cho nên đôi chân lộ ra kia, tuy tinh tế nhưng lại rắn chắc hữu lực, cũng là màu tiểu mạch khỏe mạnh. Khi nàng nghiêng người về phía trước, mọi người mới phát hiện, áo của nữ nhân này chỉ chạy đến ngực, hai luồng màu mạch đè nén trong cổ áo, giống như bức thành đỏ che chắn chổ xung yếu, câu dẫn mắt người.

Con nai này, hẳn là cup E đi! Mộ Dung Thất Thất thầm nghĩ. Đúng là một con bò sữa hảo hạng a! Ngẫm lại chính mình, chính là khéo léo lả lướt B, trong lòng Mộ Dung Thất Thất bỗng nhiên dâng lên một loại tiếc nuối. Tuy rằng B cũng không tệ, nhưng kiếp trước của nàng chính là D ngạo nhân a! Vì sao xuyên qua một lần, thân cao chẳng những ngâm nước, mà ngay cả ngực cũng kém đến cỡ vậy a! Thấy Mộ Dung Thất Thất xem xét vòng 1 hoàn mỹ của mình, Cỗ Lệ cố ý rũ tóc xuống, ưỡn người về phía Mộ Dung Thất Thất, tựa hồ khoe với nàng, cũng như khiêu khích nàng ấy, ngay cả khóe miệng của Cổ Lệ, cũng hiện lên nụ cười tươi tràn ý gân hấn.

Không có nam nhân nào không thích nữ nhân đầy đặn, Cổ Lệ tuyệt đối tự tinh vào dáng người của mình! Vừa rồi nàng cũng đã nhìn qua Mộ Dung Thất Thất, bất quá chỉ là một nha đầu còn chưa phát dục, ngây ngô mười phần, lấy cái gì để sánh với nàng chứ?

“Vương gia,đây là lần đầu tiên người ta đến Bắc Chu quốc a, thật nhiều nơi đều chưa thăm qua đâu. Không biết Vương gia có thời gian hay không, có thể dẫn người ta ra ngoài ngao du được chứ?” Khi nói chuyện, dưới bàn. chân đẹp của Cổ Lệ huơ huơ về phía Phượng Thương.

## 65. Chương 72

Chương 72: Sinh tử chiến.

Không đợi Cổ Lệ tới gần, Phượng Thương nghiêng người trực tiếp một cước đá bay mỹ nhân.

“Bẩn –” Phượng Thương chán ghét nhíu nhíu mày, Như Ý đứng ở phía sau lập tức tiến lên cởi chiếc giày bị Cổ Lệ chạm qua, thay một chiếc giày sạch sẻ khác, chiếc giày bẩn kia cũng bị Như Ý lập tức vứt đi.

Một cước kia của Phượng Thương trực tiếp trúng ngay ngực Cổ Lệ, “răng rắc” một tiếng, tiếng kia mặc dù rất nhỏ, nhưng Mộ Dung Thất Thất lại nghe rất rõ ràng. Đáng thương hoa si\*, cái xương sườn thứ tư nơi ngực trái bị gãy a! Một cước kia của Phượng Thương không nhẹ chút nào, xem ra có lẽ nữ nhân này phải nằm giường một thời gian ngắn rồi!

“Cổ Lệ, ngươi không sao chớ!” Long Đa vội vàng tiến lên đỡ Cổ Lệ dậy, Cổ Lệ đứng lên, cảm thấy phía ngực truyền đến một trận đau nhói, lúc này mới phát hiện mình gãy xương sườn.

“Tốt! Không tệ!” Cổ Lệ cắn răng, lấy ra thuốc mỡ bôi lên ngực, ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào Phượng Thương. Nam nhân này đủ mạnh mẽ, nàng thích! Cái loại nam nhân nhu nhược chỉ biết nịnh bợ mới chướng mắt nàng! Nam nhân là phải như Phượng Thương, đủ vị đủ lực đủ hãn mới tốt! Người nam nhân này, nàng chấm rồi!

Nếu Cổ Lệ nói ra suy nghĩ trong lòng, nhất định sẽ khiến mọi người bên cạnh tranh nhau nôn mửa. Trên đời sao có thể tồn tại nữ nhân như vậy? Càng bị đánh càng hăng, bị Phượng Thương đá một cước, ý chí chiến đấu lại tăng vụt.

“Buông!”

Thoa qua thuốc, Cổ Lệ cảm thấy tốt hơn nhiều, đẩy Long Đa ra, bước đến trước mặt Mộ Dung Thất Thất, giương cằm, cái bản mặt khinh khỉnh hướng về phía Mộ Dung Thất Thất :”Uy! Ngươi, ta muốn khiêu chiến với ngươi!”

Lời này vừa được thốt lên, Tiên Khách Lai vốn đang náo nhiệt thoáng cái trở nên an tĩnh dị thường.

A, có kịch vui để xem rồi! Già Lam khẽ mỉm cười, lại đưa một chén rượu đến mép. Cổ Lệ đã nhìn trúng Phượng Thương, lại biết Phượng Thương lợi hại, nên đành kiếm một quả hồng mềm để bóp, mà Mộ Dung Thất Thất lại vừa đúng lúc hợp ý nàng ta.

Chẳng qua là, không biết Mộ Dung Thất Thất sẽ chịu tiếp nhận lời khiêu chiến của Cổ Lệ hay không, nghe nói vị Chiêu Dương công chúa này cái gì cũng không biết, hiện tại nàng nên làm gì đây?

“Vương gia –” Mộ Dung Thất Thất mỉm cười, tựa người vào trong ngực Phượng Thương, tiếng nói êm êm thanh thanh, khiến cho người ta nghe đều ấm lòng hẳn lên, “Người ta đã sớm nghe nói Vương gia thân thủ rất giỏi nha, hôm nay vừa thấy, Vương gia quả nhiên lợi hại. Rõ ràng đá một cước lên ngực, vì sao lại khiến cho đầu óc của người này cũng trở nên không bình thường rồi? Chẳng lẽ, đây chính là công phu trong truyền thuyết?” “Xì –” những người bên cạnh nghe, lập tức che miệng nở nụ cười. Cái vị Chiêu Dương công chúa này thật rất đáng yêu! Muốn chửi đầu óc của đối phương có vấn đề, cũng không cần quanh co lòng vòng vậy đâu a!

“Ngươi nói người nào đầu óc không bình thường? !” Cổ Lệ vừa nghe liền nổi giận, tàn bạo nhìn chằm chằm Mộ Dung Thất Thất, càng xem càng thấy nàng ấy chướng mắt.

“A, quả nhiên không bình thường, ngay cả ta nói ai cũng không biết. Xem ra nên nhanh đi tìm đại phu tới kiểm tra cho ngươi một chút, nếu chậm, lại thành teo não, vậy cô nương liền trở thành kẻ ngực to vô não a.”

“Ha ha –” Phượng Thương lần đầu tiên nghe được những lời ác độc của Mộ Dung Thất Thất, thực hiển nhiên, hắn phi thường hài lòng với biểu hiện của àng. Trước kia chỉ biết mỗi Tấn Mặc độc mồm độc miệng, không nghĩ tới Tiểu Vương phi của mình cũng mồm miệng lanh lợi như vậy.

“Nàng nói rất đúng, nàng ta thật đúng là đồ teo não.”

Phượng Thương nói một câu khiến Cổ Lệ tức muốn chết. Hiện tại Cổ Lệ rốt cục thanh tỉnh, hiểu rõ một vấn đề, trong lòng Phượng Thương, Mộ Dung Thất Thất có vị trí không hề nhỏ, mặc dù nhan sắc nữ nhân này thực bình thường, nhưng nàng đã chiếm được tâm người kia, đây mới là vấn đề khó giải quyết.

Bất quá, Cổ Lệ rất tự tin, nam nhân quỳ gối dưới váy nàng váy dù không tới một ngàn cũng được tám trăm, hơn nữa nam nhân cứng xương cũng bị nàng gặm qua, nàng không tin với thủ đoạn của mình, lại không hàng phục được Phượng Thương.

“Mồm mép của cô nương cũng thực lợi hại, nhưng không biết công phu quyền cước như thế nào. Nam Lân vương là nhân trung chi long, không biết cô nương có bản lãnh hay không, nếu không sao xứng với chàng được! Nếu không có bản lãnh thì đừng cản trở ta. Hôm nay Cổ Lệ ta có lời nói với ngươi, ta đây đối với Nam Lân vương là vừa gặp đã yêu, ta muốn theo đuổi hắn! Ngươi nếu thích thì mời cùng ta cạnh tranh công bằng, xin mọi người ở nơi này làm chứng!”

Trong mắt Cổ Lệ quả nhiên tràn đầy ham muốn chiếm hữu, khiến cho Mộ Dung Thất Thất khẽ cười một tiếng. Xem ra nữ nhân này thật sự chưa từ bỏ ý định, hừ, thế nhưng dám mơ tưởng đến nam nhân của nàng, nàng ta không muốn sống sao!

“Vương gia, làm sao bây giờ đây! Ta thấy nàng thực không thuận mắt!” Mộ Dung Thất Thất kéo kéo tay Phượng Thương, tay trái của nàng đặt ở trong lòng bàn tay của Phượng Thương, đè xuống tức giận sắp bộc phát của hắn.

Nam nhân này vì thương yêu mình mà ra mặt, muốn bảo vệ mình, Mộ Dung Thất Thất rất cảm động, chẳng qua nàng đã thu liễm hồi lâu, cũng nên lộ một chút bản lãnh để cho những người đó được thêm kiến thức vậy.

“Nàng khiêu chiến với ta, nếu ta không nhận, chẳng phải là đem Vương gia chắp tay đưa người? Vương gia, nếu không, bất đắt dĩ, ta đành đấu một trận với nàng nha, nếu ta thắng, tự nhiên không làm Vương gia mất mặt, nếu vạn nhất ta thua, Vương gia cũng đừng có tùy tiện về nhà với tỷ tỷ xa lạ nha! Đặc biệt là tỷ tỷ tràn ngập phong trần, ai biết nàng ta rốt cuộc có vấn đề gì hay không, tỷ như bệnh hoa liễu chẳng hạn –”

Thấy Mộ Dung Thất Thất nói như vậy, Phượng Thương tà mị cười một tiếng.

Lúc trước Tấn Mặc nói với hắn, Mộ Dung Thất Thất cũng không phải là phế vật như mọi người thấy. Dù Tấn Mặc không nói cụ thể chuyện này, Phượng Thương cũng không muốn tiếp tục truy vấn. Nếu Tấn Mặc đã nói vậy, Phượng Thương tin tưởng, Tiểu Vương phi của hắn nhất định là có chút bí mật mà thường nhân không biết.

Lúc này, thấy lời nói của Mộ Dung Thất Thất càng thêm thâm độc, mà ánh mắt cũng trở nên sắc bén, Phượng Thương không nhịn được nghĩ đến lúc mình nhìn trộm nàng trên xe ngựa, khi nàng tỉnh đã hiện lên cái ánh mắt này. Một người tay trói gà không chặt, sao có thể có sát khí như vậy chứ? Xem ra, trên người tiểu nữ nhân này cất giấu rất nhiều bí mật, hôm nay nàng nghĩ muốn chủ động bộc lộ.

Một câu “phong trần nữ tử” kia của Mộ Dung Thất Thất dùng để miêu tả Cổ Lệ thì thực chính xác. Mặc dù Cổ Lệ cùng Mộ Dung Thất Thất đều mặc y phục màu đỏ, nhưng màu kia khoác trên người Mộ Dung Thất Thất liền phát ra vẻ hồn nhiên tươi sáng, còn ở trên người Cổ Lệ lại là vẻ mị hoặc y như kỹ nữ thanh lâu tầm thường.

“Phốc –” Long Trạch Cảnh Thiên vốn đang uống trà ở một bên, khi nghe lời này liền trực tiếp phun một ngụm ra ngoài. Bệnh hoa liễu? Mộ Dung Thất Thất thế nhưng biết bệnh hoa liễu? Nàng- một tiểu thư khuê các đã nghe những thứ này từ đâu!

Mà ba chữ “bệnh hoa liễu” rơi ra từ miệng Mộ Dung Thất Thất lại khiến cho tất cả mọi người suýt chút ngất xỉu. Vị Chiêu Dương công chúa này thật là quá thẳng thắng…….

Nhưng lời của nàng lại giống như thuật lại chuyện thực, khiến cho ánh mắt mọi người trực tiếp khóa ở trên người Cổ Lệ. Chậc chậc, càng xem càng giống phong trần nữ tử, càng xem càng có vấn đề! Thậm chí có chút ít người có trí tưởng tượng phong phú trong đầu đã hiện ra bộ dáng Cổ Lệ hầu hạ dưới thân nam nhân –

“Nhìn cái gì vậy! Nhìn nữa lão nương móc mắt các ngươi!”

Nhận thấy những người này không chút kiêng kỵ quét lên quét xuống thân mình nóng bỏng của mình đến quên cả phản ứng, Cổ Lệ hung tợn liếc một vòng, đem ánh mắt chứa lực sát thương cực mạnh bức lui tất cả mọi người.

Nếu như không phải bởi vì Phượng Thương đang ở đây, Cổ Lệ sẽ không nhịn được mà giết chết Mộ Dung Thất Thất. Chẳng qua nam nhân này nhất định sẽ bảo hộ ả, nàng không thể vì một tiện nhân lại làm tổn hại hình tượng của mình trong mắt Phượng Thương, cho nên cố đem khẩu khí này đè xuống. (TC: hình tượng có tốt đẹp gì đâu mà lo tổn hại)

“Tốt! Ngươi đã đáp ứng, vậy thì mời!” Cổ Lệ làm một tư thế mời.”Văn đấu hay là võ đấu, tùy ngươi!”

Văn đấu, là dùng công phu quyền cước, võ đấu, là lợi dụng đấu khí mà chiến.

“Hôm nay thì thôi! Ngươi bị thương, ta không thể cứ vậy chiếm tiện nghi, chờ thương thế của ngươi tốt lên hãy tới tìm ta sau!” Mộ Dung Thất Thất lắc đầu, vô cùng thông cảm với Cổ Lệ, lại bị Cổ Lệ cự tuyệt ngay lập tức.”Bất quá chỉ là vết thương nhỏ, không có gì đáng ngại, nói vậy chứ ngươi, nên biết sợ trước đi!”

Cổ Lệ là tuyển thủ Nam Phượng quốc, tự nhiên là không biết những tin đồn về Mộ Dung Thất Thất. Nhưng dân chúng Bắc Chu quốc lúc này đều bắt đầu lo lắng cho Mộ Dung Thất Thất, ai cũng biết vị Chiêu Dương công chúa này không biết võ công, nếu thật tranh đấu không phải nàng nhất định phải thua sao!

Gặp phải chuyện như vậy, Mộ Dung Thanh Liên là vui vẻ nhất . Mộ Dung Thất Thất ỷ vào Phượng Thương yêu thích liền cuồng vọng ngang ngược, nàng ta hẳn nên bị dạy dỗ một chút! Nghĩ vậy, Mộ Dung Thanh Liên làm bộ gấp gáp, “Tỷ tỷ, ngươi căn bản là không thể tập võ, hay là bỏ cuộc đi, không cần tranh đấu với nàng chi!”

Mộ Dung Thanh Liên nói như vậy, Cổ Lệ liền hiểu rõ mọi chuyện. Một phế vật không thể tập võ? Mới vừa rồi còn dám kiêu ngạo như vậy?! Khó trách nàng không muốn tỷ thí, tỏ vẻ như suy nghĩ thay cho Cổ Lệ, nói năng đường hoàng, nhưng thật ra là bởi vì nàng căn bản là phế vật! Biết được “chân tướng” , Cổ Lệ làm sao có thể bỏ qua cho cơ hội tốt như vậy. Mặc dù thật sự là nàng bị thương, nhưng chính là đối phó một phế vật, vẫn dư sức.

“Không được! Vưa rồi nàng ta đã đáp ứng, sao có thể đổi ý? Chẳng lẽ nữ nhân của Phượng Thương lại là người lật lọng, vô năng như vậy sao?” Cổ Lệ vắt hết óc, dùng hết tất cả những từ ngữ châm chọc nhất mà nàng có thể nghĩ ra để bắt bẻ Mộ Dung Thất Thất, nguyên bản nghĩ muốn nhìn thấy vẻ mặt sợ hãi, hoảng loạn của Mộ Dung Thất Thất khi chân tướng bị vạch trần, không nghĩ tới Mộ Dung Thất Thất thế nhưng lại nở nụ cười.

Tuy rằng dung mạo của nàng ta thực bình thường, nhưng không thể không nói, nụ cười của Mộ Dung Thất Thất lại rực rỡ như ánh mặt trờ, giống như sưởi ấm cả mùa đông, khiến lòng người không nhịn được lay động: “Ngươi đã cố chấp, ta đây không thành vấn đề. Bất quá, ta có một cái yêu cầu.”

“Ngươi nói đi!” Mộ Dung Thất Thất dễ dàng đáp ứng như vậy, thật ngoài ý liệu của Cổ Lệ. Nhưng mà, mỡ đã đưa tận miệng, phế vật kia đã muốn nộp mạng, cũng nên cho nàng ta nói nên yêu cầu cuối cùng!

“Ngươi cứ khăng khăng như vậy, nếu ta không thành toàn cho ngươi, thế là khi dễ ngươi, khinh thường ngươi. Cho nên, ta đành phải cấp cho ngươi chút mặt mũi. Bất quá, vài ngày nữa là Tứ quốc tranh bá, ngươi là tuyển thủ, nếu võ đấu sẽ lãng phí đấu khí, khiến Nam Phượng quốc mất sức chiến đấu, khó tránh khỏi sẽ có người đàm tiếu Bắc Chu quốc ta. Cho nên, để công bình, ta nghĩ vẫn nên văn đấu cho tốt! Hơn nữa, phải ký hiệp nghị, ghi rõ đây là trận đấu của riêng chúng ta, không liên quan đến quốc gia.”

Mộ Dung Thất Thất suy nghĩ vô cùng chu toàn, hiện tại tứ quốc đều đã đến Ung Châu thành, nếu tuyển thủ của Nam Phượng quốc gặp chuyện không may ngay trước lúc xảy ra thi đấu, tránh không được sẽ có người nói ra nói vào chuyện này. Phượng Thương gật đầu, xem như ngầm đồng ý với Mộ Dung Thất Thất.

Chuyện Mộ Dung Thất Thất nói, cũng là chuyện Cổ Lệ lo lắng. Lần này nàng đến, chính vì muốn tranh đầu danh cho Nam Phượng quốc, đến lúc đó mình còn phải thể hiện thật tốt, sau khi trở về sẽ nhận được phần thưởng lớn từ Hoàng thượng. Nếu hiện tại lãng phí đấu khí vì phế vật Mộ Dung Thất Thất này, thực có chút lỗ.

“Văn đấu, có thể, ký hạ hiệp nghị, cũng có thể. Bất quá, ta muốn ký hiệp nghị sinh tử!”

“Hiệp nghị sinh tử!” Bạch Ức Nguyệt nhịn không được kinh hô, Mộ Dung Thất Thất lại chẳng cảm thấy bất ngờ chút nào, gật đầu dứt khoát nói “được”.

Hiệp nghị sinh tử, danh như nghĩa, một bên chưa chết ắt còn đấu. Trong những trận quyết đấu bình thường, một bên có thể nhận thua, nhưng khi đã kí hiệp nghị sinh tử, chính là không chết không ngừng, chỉ có một người có thể sống.

Mọi người đều nghĩ điều kiện của Cổ Lệ đưa ra, thật sự quá mức hà khắc rồi. Biết rất rõ rằng Mộ Dung Thất Thất căn bản không biết võ, chơi vậy không phải là làm khó người ta sao! Chẳng lẽ là nàng muốn mượn cơ hội để giết Mộ Dung Thất Thất?

Lúc này, Phượng Thương cũng khẽ nhếch môi đỏ lên, tuy rằng Mộ Dung Thất Thất đã hướng ánh mắt bảo hắn yên tâm, nhưng trong lòng hắn vẫn không nhịn được mà lo lắng.

Cho dù hai người ký kết hiệp nghị sinh tử, nếu Mộ Dung Thất Thất thất thế dưới tay Cổ Lệ, bất quá, cứu nàng chỉ là một chuyện dễ dàng, nhưng dù sao đao kiếm không có mắt, nếu như Cổ Lệ làm thương Mộ Dung Thất Thất thì sao đây chứ?

Đối với Cổ Lệ, Phượng Thương không có bất kỳ tâm tư gì, một ả tiện nhân, giết nàng còn dễ dàng hơn giết chết một con kiến. Phượng Thương chỉ lo lắng cho mỗi Mộ Dung Thất Thất, nếu nàng bị thương, cho dù chỉ là xướt một chút da, không biết hắn sẽ đau lòng đến cỡ nào nữa

“Vương gia, không cần lo lắng, ta không sao.” Nhận thấy nỗi lo trong lòng Phượng Thương, Mộ Dung Thất Thất vươn tay nhỏ ghi lên lòng bàn tay Phượng Thương một chữ “tin”.

“Vẫn luôn là Vương gia bảo vệ ta, ta rất cảm kích. Chẳng qua, chuyện hôm nay liên quan đến mặt mũi Vương gia, ta không thể mãi núp sau lưng Vương gia. Nàng ta dám gây sự, thực quá khi dễ người rồi! Còn nữa, trong lòng ta có Vương gia, tuyệt đối sẽ không đem Vương gia chắp tay dâng cho người ta, cho nên trận đấu này, ta là quyết không cự tuyệt. Bất quá xin Vương gia yên tâm, khi ta ở Tĩnh Tâm am từng được người khác chỉ điểm một hai điều, mặc dù không sánh được với những người tập võ nhiều năm, nhưng chỉ để tự vệ thì không có vấn đề !”

Mộ Dung Thất Thất chân thành nói, khi nhìn Phượng Thương, ánh mắt chứa đầy sát ý thoáng chốc biến mất, nhất thời, khiến sự khẩn trương trong lòng Phượng Thương vơi đi phân nửa.

Chẳng lẽ, Tiểu vương phi của hắn vẫn luôn ẩn nhẫn chịu đựng, vì không ai bức nàng?

Một câu “tuyệt đối sẽ không chắp tay đưa hắn cho ai” kia của Mộ Dung Thất Thất khiến cho trong lòng Phượng Thương ngọt giống như ăn mứt táo. Xem ra, nàng là vì hắn a! Ham muốn chiếm hữu của tiểu nữ nhân này thực mãnh liệt, nếu không phải hôm nay Cổ Lệ bức nàng như vậy, chỉ sợ nàng vẫn như cũ giả bộ làm tiểu bạch thỏ! Hắn sớm đã nghi ngờ, vì sao tiểu bạch thỏ Mộ Dung Thất Thất thỉnh thoảng sẽ có loại ánh mắt như báo kia, xem ra đến hắn mà nàng cũng giấu diếm!

“Khanh Khanh, ta tin tưởng nàng.” Phượng Thương sai người chuẩn bị giấy và bút mực, tự tay viết hiệp định sinh tử đưa cho Mộ Dung Thất Thất.”Khanh Khanh, kí tên của nàng vào đi!”

“Không được!” Nghe Phượng Thương nói vậy, Long Trạch Cảnh Thiên lớn tiếng ngăn cản, trực tiếp đứng dậy: “Nam Lân vương, Chiêu Dương công chúa không thể tập võ cũng không biết võ, chuyện này ắt ngươi biết rất rõ, vì sao còn muốn nàng tỷ thí tranh phu? Chuyện này có khác nào bảo nàng đi chịu chết đâu!”

Lúc trước, Long Trạch Cảnh Thiên thấy Phượng Thương cùng Mộ Dung Thất Thất ân ân ái ái, trong lòng nghẹn đến lợi hại, rõ ràng người đứng cạnh nàng phải là hắn, vì sao hiện tại lại biến thành Phượng Thương? Vì sao!

Long Trạch Cảnh Thiên nghĩ tới lúc trước, vì Tấn Mặc mà hắn đã hiểu lầm Mộ Dung Thất Thất, viết “Thư từ hôn” với nàng, liền cực kỳ ảo não. Lại nghĩ tới Tấn Mặc chính là thủ hạ của Phượng Thương, chuyện này có thể liên quan đến Phượng Thương, từ đó hiểu ra đáp án của vấn đề phức tạp mà bấy lâu nay hắn luôn suy nghĩ.

Vì sao lúc ấy Tấn Mặc lại xuất hiện ở Tây Lương thành Tây Kỳ quốc? Vì sao Tấn Mặc lại giả dạng Liên công tử đến chữa bệnh cho Đoan Mộc Y Y? Chẳng lẽ chủ mưu sau lưng chính là Phượng Thương? Đại não của Long Trạch Cảnh Thiên xoay chuyển nhanh chóng, nếu hết thảy mọi chuyện đều do Phượng Thương làm, vậy mục đích của Phượng Thương là gì? Chẳng lẽ là muốn hắn từ hôn, từ đó cướp đi Mộ Dung Thất Thất sao?

Nhưng mà, thời gian không cho phép Long Trạch Cảnh Thiên ngẫm nghĩ về động cơ sau lưng, thấy Phượng Thương để Mộ Dung Thất Thất ký hiệp nghị sinh tử, Long Trạch Cảnh Thiên rốt cuộc nhịn không được, đứng ra bất bình thay cho Mộ Dung Thất Thất.

Trong mắt của Long Trạch Cảnh Thiên, lúc này, là lúc Mộ Dung Thất Thất cần người bảo hộ nhất.

Cái gì mà học qua nửa chiêu một thức với cao nhân, một chiêu nửa thức kia có thể sánh ngang Cổ Lệ sao! Cổ Lệ này ai không biết chứ Long Trạch Cảnh Thiên thì biết rất rõ.

Nữ nhân này, ở Nam Phượng quốc, tiếng xấu lan xa, nàng ta trời sanh tính tình phóng đãng, yêu thích nam sắc, hơn nữa thủ đoạn độc ác, bị người đời gán cho cái danh “ma nữ Cổ Lệ”. Phàm là nam nhân nàng xem trúng, nhất định nàng sẽ dùng cả sắc lẫn võ mà dụ hoặc người nọ, nếu không chiếm được thì sẽ tàn nhẫn giết đi. Hôm nay nàng ta muốn đấu tay đôi với Mộ Dung Thất Thất, vậy rõ ràng là Mộ Dung Thất Thất đứng thế hạ phong a!

Hiện tại dứt khoát đẩy Mộ Dung Thất Thất về phía Cổ Lệ, đây không phải là lấy trứng chọi đá sao!

“Thất Thất, cuộc tỷ thí này, ngươi không cần tham gia!” Long Trạch Cảnh Thiên ngăn giữa Mộ Dung Thất Thất cùng Phượng Thương, căm tức nhìn Phượng Thương: “Nam Lân vương, Tây Kỳ quốc ta thành tâm thành ý đưa Chiêu Dương công chúa đến hòa hôn. Nhưng các ngươi lại hết lần này đến lần khác gây khó dễ cho nàng, hiện tại ngươi còn đẩy nàng xuống hố lửa, Bắc Chu các ngươi rốt cuộc là có ý gì? Nếu các ngươi không muốn hòa hôn, xin cứ nói thẳng, chúng ta chắc chắn sẽ đón Chiêu Dương công chúa trở về, vì sao lại bức nàng đến tử lộ! Bảo nàng quyết đấu với một tuyển thủ tham gia Tứ quốc tranh bá, lại còn là sinh tử quyết đấu, chẳng lẽ Nam Lân vương muốn mượn đao giết người sao?!”

Lời nói đường đường chính chính của Long Trạch Cảnh Thiên lại làm Phượng Thương cùng Mộ Dung Thất Thất đồng thời nhíu mi.

Mộ Dung Thất Thất thầm nghĩ, tên Long Trạch Cảnh Thiên này đúng là đồ lỏng não, bị bệnh nặng rồi. Nói nhiều lời nhảm nhí như vậy, hắn nghĩ mình là ai vậy? Là siêu nhân mặc quần lót bên ngoài chuyên đi cứu khổ cứu nạn sao?

Bày ra một bộ hiên ngang lẫm liệt, nàng cũng đâu phải là công chúa rơi vào động quái thú, đang đợi kỵ sĩ đến cứu mạng. Ai cần hắn đứng ra nói chuyện thay chứ! Còn nữa, cái gì mà “mượn đao giết người”? Lời này không phải quá khó nghe sao! Đúng là đồ không biết dùng từ, ăn nói lung tung!

Còn trong lòng Phượng Thương, bình dấm chua thoáng cái đổ vỡ.

Long Trạch Cảnh Thiên vừa xuất hiện, hắn liền nhận thấy ánh mắt tên kia nhìn Mộ Dung Thất Thất có điểm bất thường, ánh mắt kia hẳn là ánh mắt nam nhân dành cho nữ nhân mình thương yêu, Phượng Thương từng trải qua, cho nên hắn biết rõ.

Tuy rằng ánh mắt Lý Vân Khanh nhìn Mộ Dung Thất Thất cũng không bình thường lắm, nhưng người ta không thể hiện ra ngoài, còn Long Trạch Cảnh Thiên lại như vừa bị người khác cướp đi đồ chơi của mình, có hối hận ảo não, cũng có ý muốn mãnh liệt đoạt lại. Đó là ánh mắt thợ săn nhìn con mồi! Chẳng lẽ hắn hối hận? Dù có thế nào thì hiện tại Mộ Dung Thất Thất cũng là Vương phi của hắn, tên kia thế nhưng không biết xấu hổ, nghĩ muốn châm ngòi ly gián quan hệ của bọn họ!

Không đợi Long Trạch Cảnh Thiên nói thêm nhiều lời vô nghĩa, Phượng Thương vươn tay đẩy cái tên ngu ngốc chắn trước mặt mình ra, kéo Mộ Dung Thất Thất vào trong ngực mình, trực tiếp dùng hành động tuyên thệ, nữ nhân này, thuộc về hắn.

“Tĩnh vương, thỉnh ngươi nói chuyện cẩn trọng một chút. Thứ nhất, Chiêu Dương công chúa là Vương phi của Bổn vương, chuyện này là sự thực vĩnh viễn không thay đổi, bổn vương sẽ xem nàng như đôi mắt của mình mà yêu thương, trân trọng, cũng không nhọc ngài lo lắng. Thứ hai, đây là cuộc cá cược giữa Chiêu Dương công chúa cùng Cổ Lệ, bổn vương thân là phu quân của Chiêu Dương công chúa, tất nhiên phải toàn tâm toàn ý giúp đỡ nàng, tin tưởng nàng, bổn vương sẽ không hoài nghi quyết định của Chiêu Dương công chúa. Thứ ba, dù cho bổn vương có như thế nào, Tĩnh vương cũng không cần xen vào, nàng là Vương phi của bổn vương, thỉnh Tĩnh Vương hãy nhớ kỹ thân phận của mình.

Lời nói tràn ngập bá đạo cùng cuồng vọng của Phượng Thương lập tức khiến cho sắc mặt của Long Trạch Cảnh Thiên trở nên dị thường khó coi. Nhưng mà, hắn còn có thể làm gì đây? Là hắn buông tay Mộ Dung Thất Thất, là hắn tự tay đẩy nàng về hướng kẻ khác, nguyên nhân hết thảy đều do hắn, không liên quan đến người khác.

Nhưng mà, hắn không cam lòng, không cam lòng!

Bầu không khí quỷ dị giữa hai vị vương gia lan tỏa, một màn chiến đấu không có thuốc súng, khiến cho toàn trường dị thường im lặng, tất cả mọi người không chuyển mắt nhìn chằm chằm Phượng Thương cùng Long Trạch Cảnh Thiên/

Hai người này, một người là Nam Lân Vương Bắc Chu quốc, một người là Tĩnh Vương Tây Kỳ quốc, thế nhưng vì một Chiêu Dương công chúa lại nháo loạn đến vậy, khiến cho ánh mắt mọi người đồng loạt chuyển hướng sang Mộ Dung Thất Thất. Ngũ quan thường thường, vóc người hạng trung, đến tột cùng là có cái gì, lại có thể khiến cho hai nam nhân vĩ đại trên đời này vì nàng mà phát sinh tranh chấp? Chẳng lẽ, hiện tại khẩu vị của nam nhân đều thay đổi, thích tiểu thanh tân\* như Mộ Dung Thất Thất? (\*kiểu như tiểu bạch thỏ)

Chuyện lúc trước Mộ Dung Thất Thất từng bị từ hôn, tràng người nơi đây đều nghe nói qua, chính vị Tĩnh Vương kia đã viết “Thư từ hôn”, nhưng hiện tại nhìn bộ dáng của hắn lại tràn đầy hối hận, nhưng trên đời này làm gì có thuốc chữa hối hận chứ! Huống chi hiện tại Phượng Thương cùng Mộ Dung Thất Thất đang ngập tràn trong tình yêu, người sáng suốt đều có thể nhìn ra, Long Trạch Cảnh Thiên làm vậy là có ý gì? Nghĩ muốn công khai lên án tư cách của Phượng Thương, đoạt đi mỹ nhân tâm? Chuyện này không hề dễ đâu a!

Bầu không khí bởi vì cuộc tranh chấp giữa hai người mà trở nên căng thẳng, đang lúc mọi người còn muốn nhìn xem thử Long Trạch Cảnh Thiên còn định dùng cách nào để “bảo vệ” Mộ Dung Thất Thất, Mộ Dung Thất Thất lại hướng về phía hắn hơi hơi cúi đầu: “Đa tạ Tĩnh vương quan tâm! Nhưng mà cuộc quyết đấu này là do ta tự nguyện, không liên quan đến Vương gia. Thỉnh Tĩnh vương đừng vì muốn bảo vệ ta mà hiểu lầm Vương gia.”

Thái độ của Mộ Dung Thất Thất phi thường rõ ràng, từng câu từng chữ nói ra đều mang ý bảo vệ Phượng Thương, dân chúng lúc nãy còn đang rối rắm đến hiện tại thì hoàn toàn thoải mái.

Đúng a! Dù có là Tĩnh vương, cũng có chỗ nào có thể sánh ngang Vương gia của bọn họ chứ! Chiêu Dương công chúa đúng là tinh mắt!

Mọi người đã sớm quên những lời đồn về Phượng Thương, trong mắt bọn họ, đây là cuộc chiến tranh đoạt Chiêu Dương công chúa của hai vị vương gia hai nước Bắc Chu quốc cùng Tây Kỳ quốc, là con dân Bắc Chu, tất nhiên họ hy vọng Phượng Thương thắng, đây là chuyện liên quan đến danh dự của bọn họ a. Mà thái độ kiên quyết kia của Mộ Dung Thất Thất khiến cho mọi người càng thêm có hảo cảm với nàng! Trận chiến giữa hai nam nhân, lấy kết cục là Phượng Thương chiếm được mỹ nhân mà chấm dứt!

Chuyện tình yêu của Phượng Thương cùng Mộ Dung Thất Thất đã chiếm được sự tán thành của mọi người nơi đây, còn Cổ Lệ, lại cực kỳ phiền lòng, không nhịn được cầm đuôi kiếm gõ lên bàn: “Uy uy uy, có đấu hay không đây? Đừng có mà lãng phí thời gian của lão nương!”

“Đấu!” Phượng Thương cùng Mộ Dung Thất Thất đồng thời mở miệng, Mộ Dung Thất Thất ký tên mình lên hiệp nghị sinh tử, ấn ấn chặt tay, đưa hiệp nghị cho Cổ Lệ. Cổ Lệ đọc sơ lược một lần, hừ lạnh một tiếng, cũng viết tên mình lên, đóng dấu.

“Chúng ta ra ngoài tỷ thí, nơi này nhiều người, rắc rối, vạn nhất làm người vô tội bị thương thì không tốt.” Mộ Dung Thất Thất nói xong liền đi ra ngoài, Cổ Lệ không có yêu cầu về chuyện sàn đấu, cũng theo phía sau.

Chuyên Chiêu Dương công chúa cùng tuyển thủ Nam Phượng quốc tỷ thí truyền khắp toàn bộ Tiên Khách Lai cùng các cửa hàng lân cận, khiến tất cả mọi người đều tập trung đến đầu đường vây xem. Nhìn thấy trên ngã tư đường là hai hồng y nữ tử, dân chúng bắt đầu nghị luận.

“Nghe nói Chiêu Dương công chúa không thể tập võ, nay lại ký hiệp nghị sinh tử, lỡ lát nữa thua thì phải làm sao bây giờ a? Không phải chỉ còn đường chết sao?”

“Vương gia thật vất vả mới gặp được nữ nhân mình thương yêu, sao có thể nhẫn tâm để nàng gặp chuyện không may chứ! Yên tâm đi, Vương gia nhất định sẽ giúp đỡ nàng!

“Tuy rằng Chiêu Dương công chúa không xinh đẹp bằng phong trần nữ tử kia, nhưng nhìn nàng ta vẫn thấy thuận mắt hơn, hy vọng rằng Chiêu Dương công chúa sẽ thắng a!”

Cổ Lệ đích thực không tổi, mọi người đều đánh giá nàng cao hơn Mộ Dung Thất Thất, nhưng lại có người hy vọng Mộ Dung Thất Thất thắng, điều này khiến nàng thực không thể chịu nổi. Nàng sao có thể bại bởi một phế vật chứ! Tuyệt đối không có khả năng!

Trên ngã tư đường, phủ một tầng tuyết thật dày, Mộ Dung Thất Thất cách Cổ Lệ bất quá chỉ mười thước, hai người đều mặc hồng y, nhưng Cổ Lệ mang theo vẻ nóng bỏng yêu mị, còn Mộ Dung Thất Thất lại như hồng mai giữa tuyết, kiệt ngạo bất tuân.

“Im—–”

Một thanh âm ngân nga vang lên khiến dân chúng vây xem đều an tĩnh lại. Quyết đấu sắp bắt đầu, tất cả mọi người đều nhướng người lên cao, mở to tròng mắt, muốn nhìn xem thử kết quả cuối cùng của trận đấu này rốt cuộc là cái gì. Tuy rằng tất cả mọi người đều hi vọng Mộ Dung Thất Thất có thể thắng, nhưng sự thật lại không nằm trong tầm khống chế của mọi người.

Vũ khí của Cổ Lệ là một thanh kiếm đen thui, cả vật thể đều đên một mảng, không chút hoa lệ, nhưng thực sự thì đó là bảo kiểm rất tốt. Mà vũ khí của Mộ Dung Thất Thất lại là một đoạn hồng sa\* (\*dải lụa màu hồng).

Khi Mộ Dung Thất Thất đưa vũ khí của mình ra, tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người. Đối phương xuất kiếm, sao Mộ Dung Thất Thất lại xuất một dải lụa hồng? Dải lụa mềm mại kia có thể ngăn cản công lực của bảo kiếm sao? Nghe Phượng Thương nói vậy, Long Trạch Cảnh Thiên lớn tiếng ngăn cản, trực tiếp đứng dậy: “Nam Lân vương, Chiêu Dương công chúa không thể tập võ cũng không biết võ, chuyện này ắt ngươi biết rất rõ, vì sao còn muốn nàng tỷ thí tranh phu? Chuyện này có khác nào bảo nàng đi chịu chết đâu!”

Lúc trước, Long Trạch Cảnh Thiên thấy Phượng Thương cùng Mộ Dung Thất Thất ân ân ái ái, trong lòng nghẹn đến lợi hại, rõ ràng người đứng cạnh nàng phải là hắn, vì sao hiện tại lại biến thành Phượng Thương? Vì sao!

Long Trạch Cảnh Thiên nghĩ tới lúc trước, vì Tấn Mặc mà hắn đã hiểu lầm Mộ Dung Thất Thất, viết “Thư từ hôn” với nàng, liền cực kỳ ảo não. Lại nghĩ tới Tấn Mặc chính là thủ hạ của Phượng Thương, chuyện này có thể liên quan đến Phượng Thương, từ đó hiểu ra đáp án của vấn đề phức tạp mà bấy lâu nay hắn luôn suy nghĩ.

Vì sao lúc ấy Tấn Mặc lại xuất hiện ở Tây Lương thành Tây Kỳ quốc? Vì sao Tấn Mặc lại giả dạng Liên công tử đến chữa bệnh cho Đoan Mộc Y Y? Chẳng lẽ chủ mưu sau lưng chính là Phượng Thương? Đại não của Long Trạch Cảnh Thiên xoay chuyển nhanh chóng, nếu hết thảy mọi chuyện đều do Phượng Thương làm, vậy mục đích của Phượng Thương là gì? Chẳng lẽ là muốn hắn từ hôn, từ đó cướp đi Mộ Dung Thất Thất sao?

Nhưng mà, thời gian không cho phép Long Trạch Cảnh Thiên ngẫm nghĩ về động cơ sau lưng, thấy Phượng Thương để Mộ Dung Thất Thất ký hiệp nghị sinh tử, Long Trạch Cảnh Thiên rốt cuộc nhịn không được, đứng ra bất bình thay cho Mộ Dung Thất Thất.

Trong mắt của Long Trạch Cảnh Thiên, lúc này, là lúc Mộ Dung Thất Thất cần người bảo hộ nhất.

Cái gì mà học qua nửa chiêu một thức với cao nhân, một chiêu nửa thức kia có thể sánh ngang Cổ Lệ sao! Cổ Lệ này ai không biết chứ Long Trạch Cảnh Thiên thì biết rất rõ.

Nữ nhân này, ở Nam Phượng quốc, tiếng xấu lan xa, nàng ta trời sanh tính tình phóng đãng, yêu thích nam sắc, hơn nữa thủ đoạn độc ác, bị người đời gán cho cái danh “ma nữ Cổ Lệ”. Phàm là nam nhân nàng xem trúng, nhất định nàng sẽ dùng cả sắc lẫn võ mà dụ hoặc người nọ, nếu không chiếm được thì sẽ tàn nhẫn giết đi. Hôm nay nàng ta muốn đấu tay đôi với Mộ Dung Thất Thất, vậy rõ ràng là Mộ Dung Thất Thất đứng thế hạ phong a!

Hiện tại dứt khoát đẩy Mộ Dung Thất Thất về phía Cổ Lệ, đây không phải là lấy trứng chọi đá sao!

“Thất Thất, cuộc tỷ thí này, ngươi không cần tham gia!” Long Trạch Cảnh Thiên ngăn giữa Mộ Dung Thất Thất cùng Phượng Thương, căm tức nhìn Phượng Thương: “Nam Lân vương, Tây Kỳ quốc ta thành tâm thành ý đưa Chiêu Dương công chúa đến hòa hôn. Nhưng các ngươi lại hết lần này đến lần khác gây khó dễ cho nàng, hiện tại ngươi còn đẩy nàng xuống hố lửa, Bắc Chu các ngươi rốt cuộc là có ý gì? Nếu các ngươi không muốn hòa hôn, xin cứ nói thẳng, chúng ta chắc chắn sẽ đón Chiêu Dương công chúa trở về, vì sao lại bức nàng đến tử lộ! Bảo nàng quyết đấu với một tuyển thủ tham gia Tứ quốc tranh bá, lại còn là sinh tử quyết đấu, chẳng lẽ Nam Lân vương muốn mượn đao giết người sao?!”

Lời nói đường đường chính chính của Long Trạch Cảnh Thiên lại làm Phượng Thương cùng Mộ Dung Thất Thất đồng thời nhíu mi.

Mộ Dung Thất Thất thầm nghĩ, tên Long Trạch Cảnh Thiên này đúng là đồ lỏng não, bị bệnh nặng rồi. Nói nhiều lời nhảm nhí như vậy, hắn nghĩ mình là ai vậy? Là siêu nhân mặc quần lót bên ngoài chuyên đi cứu khổ cứu nạn sao?

Bày ra một bộ hiên ngang lẫm liệt, nàng cũng đâu phải là công chúa rơi vào động quái thú, đang đợi kỵ sĩ đến cứu mạng. Ai cần hắn đứng ra nói chuyện thay chứ! Còn nữa, cái gì mà “mượn đao giết người”? Lời này không phải quá khó nghe sao! Đúng là đồ không biết dùng từ, ăn nói lung tung!

Còn trong lòng Phượng Thương, bình dấm chua thoáng cái đổ vỡ.

Long Trạch Cảnh Thiên vừa xuất hiện, hắn liền nhận thấy ánh mắt tên kia nhìn Mộ Dung Thất Thất có điểm bất thường, ánh mắt kia hẳn là ánh mắt nam nhân dành cho nữ nhân mình thương yêu, Phượng Thương từng trải qua, cho nên hắn biết rõ.

Tuy rằng ánh mắt Lý Vân Khanh nhìn Mộ Dung Thất Thất cũng không bình thường lắm, nhưng người ta không thể hiện ra ngoài, còn Long Trạch Cảnh Thiên lại như vừa bị người khác cướp đi đồ chơi của mình, có hối hận ảo não, cũng có ý muốn mãnh liệt đoạt lại. Đó là ánh mắt thợ săn nhìn con mồi! Chẳng lẽ hắn hối hận? Dù có thế nào thì hiện tại Mộ Dung Thất Thất cũng là Vương phi của hắn, tên kia thế nhưng không biết xấu hổ, nghĩ muốn châm ngòi ly gián quan hệ của bọn họ!

Không đợi Long Trạch Cảnh Thiên nói thêm nhiều lời vô nghĩa, Phượng Thương vươn tay đẩy cái tên ngu ngốc chắn trước mặt mình ra, kéo Mộ Dung Thất Thất vào trong ngực mình, trực tiếp dùng hành động tuyên thệ, nữ nhân này, thuộc về hắn.

“Tĩnh vương, thỉnh ngươi nói chuyện cẩn trọng một chút. Thứ nhất, Chiêu Dương công chúa là Vương phi của Bổn vương, chuyện này là sự thực vĩnh viễn không thay đổi, bổn vương sẽ xem nàng như đôi mắt của mình mà yêu thương, trân trọng, cũng không nhọc ngài lo lắng. Thứ hai, đây là cuộc cá cược giữa Chiêu Dương công chúa cùng Cổ Lệ, bổn vương thân là phu quân của Chiêu Dương công chúa, tất nhiên phải toàn tâm toàn ý giúp đỡ nàng, tin tưởng nàng, bổn vương sẽ không hoài nghi quyết định của Chiêu Dương công chúa. Thứ ba, dù cho bổn vương có như thế nào, Tĩnh vương cũng không cần xen vào, nàng là Vương phi của bổn vương, thỉnh Tĩnh Vương hãy nhớ kỹ thân phận của mình.

Lời nói tràn ngập bá đạo cùng cuồng vọng của Phượng Thương lập tức khiến cho sắc mặt của Long Trạch Cảnh Thiên trở nên dị thường khó coi. Nhưng mà, hắn còn có thể làm gì đây? Là hắn buông tay Mộ Dung Thất Thất, là hắn tự tay đẩy nàng về hướng kẻ khác, nguyên nhân hết thảy đều do hắn, không liên quan đến người khác.

Nhưng mà, hắn không cam lòng, không cam lòng!

Bầu không khí quỷ dị giữa hai vị vương gia lan tỏa, một màn chiến đấu không có thuốc súng, khiến cho toàn trường dị thường im lặng, tất cả mọi người không chuyển mắt nhìn chằm chằm Phượng Thương cùng Long Trạch Cảnh Thiên/

Hai người này, một người là Nam Lân Vương Bắc Chu quốc, một người là Tĩnh Vương Tây Kỳ quốc, thế nhưng vì một Chiêu Dương công chúa lại nháo loạn đến vậy, khiến cho ánh mắt mọi người đồng loạt chuyển hướng sang Mộ Dung Thất Thất.

Ngũ quan thường thường, vóc người hạng trung, đến tột cùng là có cái gì, lại có thể khiến cho hai nam nhân vĩ đại trên đời này vì nàng mà phát sinh tranh chấp? Chẳng lẽ, hiện tại khẩu vị của nam nhân đều thay đổi, thích tiểu thanh tân\* như Mộ Dung Thất Thất? (\*kiểu như tiểu bạch thỏ)

Chuyện lúc trước Mộ Dung Thất Thất từng bị từ hôn, tràng người nơi đây đều nghe nói qua, chính vị Tĩnh Vương kia đã viết “Thư từ hôn”, nhưng hiện tại nhìn bộ dáng của hắn lại tràn đầy hối hận, nhưng trên đời này làm gì có thuốc chữa hối hận chứ! Huống chi hiện tại Phượng Thương cùng Mộ Dung Thất Thất đang ngập tràn trong tình yêu, người sáng suốt đều có thể nhìn ra, Long Trạch Cảnh Thiên làm vậy là có ý gì? Nghĩ muốn công khai lên án tư cách của Phượng Thương, đoạt đi mỹ nhân tâm? Chuyện này không hề dễ đâu a! Bầu không khí bởi vì cuộc tranh chấp giữa hai người mà trở nên căng thẳng, đang lúc mọi người còn muốn nhìn xem thử Long Trạch Cảnh Thiên còn định dùng cách nào để “bảo vệ” Mộ Dung Thất Thất, Mộ Dung Thất Thất lại hướng về phía hắn hơi hơi cúi đầu: “Đa tạ Tĩnh vương quan tâm! Nhưng mà cuộc quyết đấu này là do ta tự nguyện, không liên quan đến Vương gia. Thỉnh Tĩnh vương đừng vì muốn bảo vệ ta mà hiểu lầm Vương gia.”

Thái độ của Mộ Dung Thất Thất phi thường rõ ràng, từng câu từng chữ nói ra đều mang ý bảo vệ Phượng Thương, dân chúng lúc nãy còn đang rối rắm đến hiện tại thì hoàn toàn thoải mái.

Đúng a! Dù có là Tĩnh vương, cũng có chỗ nào có thể sánh ngang Vương gia của bọn họ chứ! Chiêu Dương công chúa đúng là tinh mắt!

Mọi người đã sớm quên những lời đồn về Phượng Thương, trong mắt bọn họ, đây là cuộc chiến tranh đoạt Chiêu Dương công chúa của hai vị vương gia hai nước Bắc Chu quốc cùng Tây Kỳ quốc, là con dân Bắc Chu, tất nhiên họ hy vọng Phượng Thương thắng, đây là chuyện liên quan đến danh dự của bọn họ a. Mà thái độ kiên quyết kia của Mộ Dung Thất Thất khiến cho mọi người càng thêm có hảo cảm với nàng! Trận chiến giữa hai nam nhân, lấy kết cục là Phượng Thương chiếm được mỹ nhân mà chấm dứt!

Chuyện tình yêu của Phượng Thương cùng Mộ Dung Thất Thất đã chiếm được sự tán thành của mọi người nơi đây, còn Cổ Lệ, lại cực kỳ phiền lòng, không nhịn được cầm đuôi kiếm gõ lên bàn: “Uy uy uy, có đấu hay không đây? Đừng có mà lãng phí thời gian của lão nương!”

“Đấu!” Phượng Thương cùng Mộ Dung Thất Thất đồng thời mở miệng, Mộ Dung Thất Thất ký tên mình lên hiệp nghị sinh tử, ấn ấn chặt tay, đưa hiệp nghị cho Cổ Lệ. Cổ Lệ đọc sơ lược một lần, hừ lạnh một tiếng, cũng viết tên mình lên, đóng dấu.

“Chúng ta ra ngoài tỷ thí, nơi này nhiều người, rắc rối, vạn nhất làm người vô tội bị thương thì không tốt.” Mộ Dung Thất Thất nói xong liền đi ra ngoài, Cổ Lệ không có yêu cầu về chuyện sàn đấu, cũng theo phía sau.

Chuyên Chiêu Dương công chúa cùng tuyển thủ Nam Phượng quốc tỷ thí truyền khắp toàn bộ Tiên Khách Lai cùng các cửa hàng lân cận, khiến tất cả mọi người đều tập trung đến đầu đường vây xem. Nhìn thấy trên ngã tư đường là hai hồng y nữ tử, dân chúng bắt đầu nghị luận.

“Nghe nói Chiêu Dương công chúa không thể tập võ, nay lại ký hiệp nghị sinh tử, lỡ lát nữa thua thì phải làm sao bây giờ a? Không phải chỉ còn đường chết sao?”

“Vương gia thật vất vả mới gặp được nữ nhân mình thương yêu, sao có thể nhẫn tâm để nàng gặp chuyện không may chứ! Yên tâm đi, Vương gia nhất định sẽ giúp đỡ nàng!

“Tuy rằng Chiêu Dương công chúa không xinh đẹp bằng phong trần nữ tử kia, nhưng nhìn nàng ta vẫn thấy thuận mắt hơn, hy vọng rằng Chiêu Dương công chúa sẽ thắng a!”

Cổ Lệ đích thực không tổi, mọi người đều đánh giá nàng cao hơn Mộ Dung Thất Thất, nhưng lại có người hy vọng Mộ Dung Thất Thất thắng, điều này khiến nàng thực không thể chịu nổi. Nàng sao có thể bại bởi một phế vật chứ! Tuyệt đối không có khả năng!

Trên ngã tư đường, phủ một tầng tuyết thật dày, Mộ Dung Thất Thất cách Cổ Lệ bất quá chỉ mười thước, hai người đều mặc hồng y, nhưng Cổ Lệ mang theo vẻ nóng bỏng yêu mị, còn Mộ Dung Thất Thất lại như hồng mai giữa tuyết, kiệt ngạo bất tuân.

“Im—–”

Một thanh âm ngân nga vang lên khiến dân chúng vây xem đều an tĩnh lại. Quyết đấu sắp bắt đầu, tất cả mọi người đều nhướng người lên cao, mở to tròng mắt, muốn nhìn xem thử kết quả cuối cùng của trận đấu này rốt cuộc là cái gì. Tuy rằng tất cả mọi người đều hi vọng Mộ Dung Thất Thất có thể thắng, nhưng sự thật lại không nằm trong tầm khống chế của mọi người.

Vũ khí của Cổ Lệ là một thanh kiếm đen thui, cả vật thể đều đên một mảng, không chút hoa lệ, nhưng thực sự thì đó là bảo kiểm rất tốt. Mà vũ khí của Mộ Dung Thất Thất lại là một đoạn hồng sa\* (\*dải lụa màu hồng).

Khi Mộ Dung Thất Thất đưa vũ khí của mình ra, tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người. Đối phương xuất kiếm, sao Mộ Dung Thất Thất lại xuất một dải lụa hồng? Dải lụa mềm mại kia có thể ngăn cản công lực của bảo kiếm sao? “A—-” Nhìn thấy “vũ khí” trong tay Mộ Dung Thất Thất, Cổ Lệ nở nụ cười: “Cô nương, đây là quyết đấu, cũng không phải là thi ca thi múa, ngươi dùng một mảnh lụa, là lấy cho có lệ, hay dùng để lừa ta?”

“Mới vừa nói đầu óc ngươi có vấn đề, quả nhiên là có vấn đề. Lừa ngươi hay lấy ra cho có lệ không phải đều là có ý trêu đùa ngươi sao? Đối phó với để ngực to óc nhỏ như ngươi, ta chỉ cần dùng một ngón chân là đủ, bảo ta lấy vũ khí ra, thực quá coi trọng ngươi rồi!”

“Ngươi!” Lời nói ác độc của Mộ Dung Thất Thất chọc Cổ Lệ tức đến phát điên: “Giỏi! Lão nương đây muốn nhìn thử xem ngươi rốt cuộc là có tài thực hay chỉ giỏi ba hoa!”

Gió nổi lên, Cổ Lệ như một luồng sương màu đỏ, bước trên tuyết trấn, hướng về phía Mộ Dung Thất Thất. Bảo kiếm ngăm đen kia nổi bật trên nền tuyết, hàn khí mười phần, chỉ chiêu thứ nhất, đã dốc sức mười phần. Tim của mọi người đều tạm thời ngừng đập. Nguy rồi! Lần này Chiêu Dương công chúa nguy rồi!

Tất cả mọi người đều lo lắng thay cho an nguy của Mộ Dung Thất Thất, nhưng nữ nhân này vẫn như trước bất động, lẳng lặng đứng trên nền tuyết, tựa như không hề nhận ra nguy hiểm.

“Cẩn thận—-” Lý Vân Khanh nhịn không đưa kêu lên, nhưng hắn vừa dứt lời, Cổ Lệ đã tới trước mặt Mộ Dung Thất Thất.

“A—-” Thấy Mộ Dung Thất Thất vẫn không né tránh, Cổ Lệ âm ngoan cười. Cứ như vậy, một chiêu chém xuống đầu nàng luôn đi! Để nữ nhân cuồng vọng, tự cao này đi gặp diêm vương đi!

“Đi chết —-”

Không đợi Cổ Lệ nói hết, Mộ Dung Thất Thất đã nghiêng người, hướng sang phía tay trái của Cổ Lệ, di chuyển về phía sau lưng nàng. Mới vừa rồi còn trước mặt mà hiện tại kẻ kia đột nhiên biến mất vô tung, khiến Cổ Lệ cả kinh trong lòng, sau lưng truyền đến một trận đau nhức, Mộ Dung Thất Thất trực tiếp đã một cước lên vòng mông mượt mà của nàng, một cước này cực kỳ nhanh, lực cũng phi thường mạnh, Cổ Lệ lão đảo một cái, ngã gục trên mặt đất, mặt hướng đất, nằm sấp một bãi.

“Chiêu thứ nhất, giận đạp chó dữ!” Mộ Dung Thất Thất vỗ vỗ tay, hai tay để sau lưng, khuôn mặt khẽ cười, giống như một chút cũng chẳng hề thấy Cổ Lệ chật vật.

“Ha ha ha!” Cổ Lệ ngã lê lết thảm thiết, mà cái tên chiêu thức mà Mộ Dung Thất Thất dùng cũng cực kỳ khôi hài, khiến cho những quả tim vốn treo lơ lửng trên không trung của mọi người dần hạ xuống, ha ha cười, nhất thời, bầu không khí nơi đây trở nên thoải mái hơn rất nhiều.

“A!” Lý Vân Khanh cười cười, lắc đầu, hắn sao lại quên mất công phu đạp người lợi hại của nha đầu kia, lúc trước một cước liền đá bay Đoan Mộc Y Y xuống hồ, không nghĩ tới, hiện tại nàng lại lần nữa dùng chiêu này.

Nhưng mà, một chiêu này thực sự đơn giản như vậy sao? Khoảng cách gần như vậy, lấy tốc độ nhanh như vậy vọt về phía sau Cổ Lệ, còn chuẩn xác đạp ngã đối phương, lực đạo khống chế mạnh vừa đủ, Mộ Dung Thất Thất thực sự chỉ là một nữ nhân tay trói gà không chặt sao? Nghi hoặc trong lòng Lý Vân Khanh càng lúc càng sâu, ánh mắt nhìn Mộ Dung Thất Thất càng lúc càng thâm thúy.

“Khụ khụ khụ!” Cổ Lệ ăn một ngụm tuyết, đứng lên, lập tức phun ra, nhưng trên mặt có một chỗ vì va chạm mãnh liệt với mặt đất nên trở nên hồng một mảnh, nhìn như một cái bánh nướng màu đỏ, phi thường buồn cười, dung mạo lập tức giảm đi năm phần. Mà trong xoang mũi của nàng, lại có một cỗ nhiệt lưu chuyển, ngay sau đó, hai hàng máu mũi phun ra, nhiễm đỏ môi cùng cằm nàng.

“Ngươi thật sự là tuyển thủ sao Nam Phượng quốc sao? Sao lại vô dụng như vậy? Ngươi không phải nhờ đút lót mới có cơ hội làm tuyển thủ chứ, nhìn ngươi thở hồng hộc như vậy, kỳ thật cũng không tốt lắm a!”

Mộ Dung Thất Thất mở miệng nói móc Cổ Lệ, khiến Cổ Lệ tức giận đến cả người run run. Nàng sờ sờ cái mũi đang chảy máu, xé đi hai luồng vải nhung trong mũi ra, giơ lên bảo kiếm trong tay.

“Ngươi, tên hỗn đản này! Ta muốn giết ngươi!”

Còn chưa xuất chiêu, đã đổ máu, đây đối với Cổ Lệ thực là một đả kích rất lớn, lửa giận trong lòng nàng đã phá tan tia lý trí cuối cùng của nàng, hoàn toàn bộc phát.

Chỉ thấy, Cổ Lệ nhảy dựng lên, bảo kiếm trong tay hướng về phía Mộ Dung Thất Thất, giống như một đường cong hồng thẳng về phía Mộ Dung Thất Thất. Nhưng còn chưa có tới gần Mộ Dung Thất Thất, Mộ Dung Thất Thất đã lách mình về phía sau, đạp tuyết, rời khỏi nơi nguy hiểm.

Dáng người của Mộ Dung Thất Thất phi thường nhẹ nhàng, nhảy lùi từng bước, như con nai con dân dã đang chạy trốn, sát khí trên người Cổ Lệ càng lúc càng nồng, vệt hồng kia đuổi theo Mộ Dung Thất Thất, từng bước ép sát.

Hai bóng hồng, giống như thi nhau chạy, truy đuổi trên nền tuyết. Mộ Dung Thất Thất không ứng chiến, Cổ Lệ chỉ có thể đuổi theo, mà Mộ Dung Thất Thất tựa hồ cố ý trêu đùa Cổ Lệ, cứ mãi vòng vèo trên bãi đất trống, vui vẻ trốn tránh, trên không trung thỉnh thoảng truyền đến tiếng cười như chuông ngân của Mộ Dung Thất Thất, tựa hồ đây chẳng phải là một cuộc sinh tử quyết đấu mà là một cuộc truy đuổi hấp dẫn.

“Ngươi rốt cuộc muốn trốn đến khi nào! Có giỏi thì cùng ta tỷ thí!” Mặc dù Cổ Lệ tập võ, thể chất tốt, nhưng liên tục chạy mười vòng như vậy, nàng chắc chắn Mộ Dung Thất Thất muốn trêu chọc chính mình. Rõ ràng nàng ta đang kéo dài thời gian, căn bản không muốn ứng chiến với nàng.

Chạy mười vòng, hơn nữa xương sườn nơi ngực còn bị Phượng Thương đá gãy, hơi thở của Cổ Lệ rõ ràng dồn dập hơn nhiều, một hít một thở, lồng ngực cũng theo đó mà đau thêm. Đê tiện! Nhìn Mộ Dung Thất Thất đang cười khanh khách cách đó không xa, Cổ Lệ âm thầm mắng trong lòng. Biết rất rõ rằng xương sườn của nàng bị bẽ gảy, cần tốc chiến tốc thắng, nhưng Mộ Dung Thất Thất căn bản lại không ứng chiến, ngược lại tiêu hao thể lực của nàng, thật sự rất đê tiện!

Kỹ xảo đê tiện trong cảm nhận của Cổ Lệ, rơi xuống mắt Phượng Thương, lại rất hợp ý hắn.

Trêu chọc đối phương, chờ đến lúc đối phương hết khí lực liền một chiêu hạ gục đối phương, đây chính là biện pháp tốt nhất. Phượng Thương không nghĩ Mộ Dung Thất Thất sẽ dùng chiến lược khi chơi cờ mà quyết đấu ở thực tế, thực sự là một tiểu nữ nhân thông minh! Ánh mắt Phượng Thương nhìn Mộ Dung Thất Thất càng lúc càng ôn nhu.

Lúc này, Cổ Lệ há mồm thở phì phò, không thở một lần, ngực liền vô cùng đau đớn. Thật là một tiểu nhân đê tiện! Cổ Lệ cắn răng, nhìn Mộ Dung Thất Thất.

Nhìn thấy một bộ muốn ăn thịt người của Cổ Lệ, Mộ Dung Thất Thất nở nụ cười: “A, sao vậy, không thể chống đỡ được nữa à? Vừa rồi ai muốn chết muốn sống, không nên quyết đấu với ta, hiện tại ta còn chưa nóng người, ngươi đã mệt muốn gục ngã? Như vậy sao được a! Ta còn một trăm tám mươi chiêu chưa sử dụng đâu! Ngươi cần hảo hảo sống sót, chống đỡ đến cùng a!”

“Khụ khụ!” Như Ý đứng phía sau Phượng Thương, suýt nữa sặc. Ai nói vương phi ôn nhu động lòng người, đoan trang hiền thục? Lời hiểm độc như vậy, ngay cả Tấn Mặc cũng chỉ có thể chịu thu nàng, rốt cuộc tài ăn nói của vương phi là do ai dạy vậy a!

“Con mẹ ngươi phóng rắm!” Rốt cuộc, Cổ Lệ tức đến chửi tục: “Hôm nay người chết ở chỗ này chính là ngươi! Phượng Thương đã được lão nương coi trọng! Chờ ngươi chết, lão nương sẽ thay ngươi hầu hạ hắn! Thứ không mông không ngực như ngươi, không có nam nhân nào thèm thích! Lão nương nhất định sẽ hầu hạ hắn thật khoái hoạt, khiến cho hắn bật người liền quên ngươi!” Bên cạnh Long Đa nhìn thấy Cổ Lệ thất thế, chân mày cau lại. Cổ Lệ sao dễ dàng bị chọc giận như vậy? Chẳng lẽ nàng không biết nổi giận là điều tối kỵ khi quyết đấu sao? Tuy rằng Mộ Dung Thất Thất tạm thời không xuất chiêu, nhưng người hiểu được chiến thuật kéo dài thời gian, sao có thể là phế vật trong lời đồn!

“Nhanh đi tìm Hạ Lan công tử, nói rằng Cổ Lệ xảy ra chuyện! Bảo công tử tới cứu mạng!” Long Đa dặn dò tay sai bên người, người nọ lập tức chạy vội, rời khỏi nơi quyết đấu.

Cổ Lệ nói những lời như vậy vì muốn chọc giận Mộ Dung Thất Thất, khiến nàng dừng chạy lòng vòng, quyết đấu với mình, không nghĩ tới Mộ Dung Thất Thất thật sự ngừng lại, còn bước từng bước về phía nàng.

Nhưng mà, sao Cổ Lệ lại cảm thấy Mộ Dung Thất Thất có chút kỳ lạ, gương mặt tươi cười lúc nãy bỗng dưng băng lãnh đến lạ thường, mà trên người Mộ Dung Thất Thất cũng toát ra một cỗ hàn khí khiến Cổ Lệ phi thường giật mình. Khí chất là vậy, là người thường sao?

Vốn Mộ Dung Thất Thất còn muốn trêu chọc Cổ Lệ thêm chút nữa, cuối cùng hao hết thể lực của nàng, một kích lấy đi mạng của nàng, không nghĩ tới nàng lại kéo Phượng Thương vào, khiến cho lòng của Mộ Dung Thất Thất phi thường khó chịu. Nam nhân của nàng, chỉ có thể của Mộ Dung Thất Thất nàng! Đối phương chẳng những nhớ thương nam nhân của nàng, còn muốn “nhúng chàm” hắn, thay thế vị trí của nàng, đây là chuyện mà Mộ Dung Thất Thất không thể dễ dàng tha thứ.

Cổ Lệ cũng không biết mình đã chạm vào điểm mấu chốt của Mộ Dung Thất Thất, thấy Mộ Dung Thất Thất tiến lại đây, nàng cũng mau chóng chuẩn bị ứng chiến thật tốt, tính toán dùng một chiếm chém xuống đầu Mộ Dung Thất Thất, không nghĩ đến Mộ Dung Thất Thất lại bay vọt lên không trung, hồng sa trong tay bay múa, giống như tiên nữ hạ phàm, dừng trước mặt nàng.

“Cổ Lệ, mau tránh!” Nghe thanh âm lo lắng của Long Đa truyền đến, Cổ Lệ mới từ khiếp sợ tỉnh lại, trốn tránh không kịp đành phải nghiêng người ngã xuống đất, lùi về phía an toàn.

“Ba!” Hồng sa chạm xuống mặt đất, bông tuyết vẩy lên, lộ ra phiến đá màu đen. “Răng rắc!” Trên đá xuất hiện một vết nứt, “ca ca!” vết nứt tràn lan, toàn bộ phiến đã trở nên vỡ nát.

Kinh! Tất cả mọi người ngu dại nhìn nữ tử cao ngạo như mai, chỉ là một dải lụa hồng có thể bộc phát ra lực lượng như vậy, nếu dừng trên thân người…. Mọi người không khỏi thương hại liếc mắt nhìn Cổ Lệ một cái, may mà nữ nhân này tránh mau, nếu không nhất định sẽ trọng thương.

Phiến đã kia vỡ, cũng khiến cho Cổ Lệ rùng mình một cái. Đây là lực lượng khủng bố cỡ nào? Trên người nàng căn bản không có đấu khí, vì sao sức lực lại mạnh mẽ đến thế, ngay cả một tảng đá trải đường mà cũng có thể bị đánh nát? Vừa nghĩ tới nếu không phải Long Đa thức tỉnh nàng, chính nàng sẽ tan xương nát thịt, Cổ Lệ run run cả người, tính cảnh giác cũng nâng cao đến tột cùng.

“A!” Mộ Dung Thất Thất không để cho Cổ Lệ có cơ hội thở dốc, hồng sa trong tay nàng giống như có sinh mệnh, bay múa trên không trung, mà thân ảnh mềm mại của Mộ Dung Thất Thất bị quấn quanh trong một cái lồng hồng, trên nền tuyết trắng, hồng y mỹ nhân múa giữa hồng sa, điệu múa vừa xuất, như một bức tranh xinh đẹp, bày ra trước mặt mọi người.

Đẹp quá—- Lý Vân Khanh xem đến ngây người, nhịn không được lấy cây sáo của mình ra, tấu lên một khúc “Mai hoa tam lộng”.

Mộ Dung Thất Thất, theo tiếng nhạc, bay múa, giữa không trung, hồng sa bay bay, vòng quanh thân ảnh xinh đẹp, mà kế tiếp, hồng sa nện lên người Cổ Lệ, cùng như lúc nãy, phiến đá vỡ ra, thành đá vụn, giữa vầng sáng xinh đẹp ôn nhu, hiện lên sát khí sắc bén.

Cổ Lệ chật vật trốn trên nền tuyết, hồng sa của Mộ Dung Thất Thất tựa như cánh chim, ép sát nàng, vô luận nàng dừng ở chỗ nào, hồng sa lập tức đuổi theo tới đó, không trước không sau, đúng lúc nện trên vị trí của nàng, khiến cho nàng không thể tiếp tục “chạy trối chết”.

Giữa không trung đột nhiên rơi xuống những bông tuyết nhỏ, những điểm trắng trắng kia, linh động kết hợp với nữ tử đang bay múa giữa không trung, nàng mang theo vẻ ôn nhu tươi cười, giữa nền tuyế

## 66. Chương 73

Chương 73: Nam Lân vương ngượng ngùng

Hồng sa (vải lụa đỏ)bay thẳng tới Cổ Lệ giống như muốn lấy mạng.

Lúc này, Cổ Lệ bởi vì bộ ngực đã đau đến không thở được, hiện tại xương sườn bị gãy tựa hồ lệch đi, cắm vào trong lồng ngực, đau đến nàng cả người ứa ra mồ hôi lạnh. Rõ ràng nhìn hồng sa gần ngay trước mắt, nhưng căn bản tránh né không được.

“vút ——” Hồng sa đem hai tay Cổ Lệ quấn lên, Cổ Lệ tránh thoát không được, “Răng rắc!” Hai tiếng, hai cổ tay Cổ Lệ bị Hồng sa bẻ gảy, “A ——” Tiếng kêu thê lương thảm thiết đinh tai nhức óc, người nhát gan dứt khoát che ánh mắt, chỉ dám từ giữa kẽ tay liếc trộm.

Bẽ gãy hai tay Cổ Lệ, Mộ Dung Thất Thất cũng không thỏa mãn, Hồng sa lần nữa cuốn lấy hai chân Cổ Lệ, lại là hai tiếng”Răng rắc!” mắt cá hai chân Cổ Lệ bị Hồng sa quấn nát bấy.

Phế rồi. . . . . . Long Đa trong lòng run rẩy, tứ chi Cổ Lệ coi như là đã bị phế bỏ. Nghe thanh âm, sợ là xương đã bị bóp thành nát vụn, cho dù tìm được thần y cũng trị không được.

Nhìn thảm trạng trên mặt Cổ Lệ cùng mồ hôi lạnh trên trán, Long Đa lắc đầu. Nữ nhân này mặc dù tính tình ương ngạnh, tâm địa ác độc một chút, nhưng vẫn là người Nam Phượng quốc, hiện tại trở thành như vậy, Long Đa chỉ có thể nói Cổ Lệ không có ánh mắt, lại chọn nhầm người nhìn như tầm thường, thật ra thì thâm bất khả trắc.

Bất quá, Mộ Dung Thất Thất còn mang cho Long Đa khiếp sợ lớn hơn nữa. Mới vừa rồi hắn vẫn không chớp mắt ngó chừng Mộ Dung Thất Thất, không có bỏ qua cho bất kỳ một động tác nào. Quả thật Mộ Dung Thất Thất không có sử dụng đấu khí, bất quá chiêu thức nàng đánh ra đều độc ác mỗi chiêu đều đoạt mệnh.

Long Đa nhạy cảm nhận thấy được, Mộ Dung Thất Thất cũng không nghĩ nhanh như vậy lấy đi tánh mạng của Cổ Lệ. Vô luận là bắt đầu trò chơi mèo vờn chuột, hay vũ đạo đoạt mắt người, Mộ Dung Thất Thất nếu thật muốn giết Cổ Lệ, nàng sẽ không cần mỗi lần múa đoạn hồng sa lại đánh vào phiến đá bên cạnh Cổ Lệ.

Lấy lực đạo cùng độ mạnh yếu nàng khống chế đối với hồng sa, thì độ chuẩn xác thực cũng có thể là cực cao, Mộ Dung Thất Thất bất quá là muốn tiếp tục trêu chọc Cổ Lệ, muốn hao tổn nàng, hành hạ nàng kiệt sức mà thôi.

Hiểu rõ ràng những thứ này, Long Đa không khỏi rùng mình một cái, nhìn Mộ Dung Thất Thất ánh mắt cũng nhiều thêm chút sợ hãi. Ở trong lòng hắn, đã phán định Cổ Lệ là thua rồi, hơn nữa thua rất thảm. Vô luận Mộ Dung Thất Thất lấy lui làm tiến hay khích tướng, kích thích Cổ Lệ tức giận mà lập xuống sinh tử khế, nhưng sau đó lại trêu chọc đem Cổ Lệ đùa bỡn trong tay. Chẳng qua là Cổ Lệ đến bây giờ còn không có tỉnh ngộ lại, thật là thật đáng buồn ——

Mặc dù đầu óc nghĩ thông suốt những thứ này nhưng Long Đa cũng không tính xuất thủ tương trợ. Đây là khế ước sinh tử giữa Cổ Lệ cùng Mộ Dung Thất Thất, hắn nhúng tay vào chẳng phải là đắc tội với Nam Lân vương sao? Còn chưa nói đến cùng là tuyển thủ, thiếu một Cổ Lệ lại là bớt đi một đối thủ cạnh tranh.

Lần này Hoàng quý phi nương nương đối với cuộc thi tứ quốc tranh bá là vô cùng coi trọng, tiền thưởng cũng nhiều. Nếu thật thắng, đây chẳng phải là thêm một người cùng mình phân chia tiền thưởng sao? Nghĩ như vậy, Long Đa tiếp tục ở một bên xem cuộc vui.

“Ả sẽ giết ta! Sẽ giết ta!” mồ hôi lạnh to như hạt đậu, từ trán Cổ Lệ chảy xuống nhưng, ánh mắt của nàng cũng không có vì vậy mà trở nên sợ hãi, ngược lại như rắn độc giống nhau, tràn đầy mùi vị cừu hận.

“Để cho ta sống, ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi! Nam nhân của ngươi ta đã xem trúng, sẽ không buông tay! Giết ta, nếu không chính là ngươi chết!”

Thanh âm Cổ Lệ chua ngoa ở nơi rét lạnh này đặc biệt thê lương, “Ta Cổ Lệ; Ni Cổ Lạp lấy danh nghĩa tổ tiên thề, nếu ta sống, nhất định phải làm cho nữ nhân này sống không bằng chết! Sống không bằng chết!”

“Hừ! Chết đã đến nơi còn cứng rắn cãi lại!”

Mộ Dung Thất Thất hừ lạnh một tiếng, hồng sa trong tay giống như một con rắn màu đỏ quấn quanh trên cổ của Cổ Lệ, vừa muốn động thủ, thì nghe một tiếng”Thủ hạ lưu tình!” Sau đó ba cây tiêu hoa mai phóng tới mặt Mộ Dung Thất Thất.

“Khanh Khanh!” Phượng Thương hét lớn một tiếng, như đại bằng bay lên đem Mộ Dung Thất Thất che lại, áo choàng vung lên, một trận gió mạnh bắn tới, phi tiêu hoa mai trực tiếp bị đánh rơi trên mặt đất.

“Cổ Lệ! Cổ Lệ ngươi làm sao rồi?”

Bên kia, một thanh y nam tử đem đầu Cổ Lệ giơ lên, lúc này mới phát hiện cổ tay cổ chân Cổ Lệ đều bị phế bỏ.

“Công. . . . . . Công tử, Cổ Lệ sợ là không thể tham gia tranh tài lần này rồi!” Cổ Lệ thở một ngụm, bọt máu từ khóe miệng liên tiếp xông ra, nhiễm đỏ lồng ngực của nàng.

Hạ Lan Liên Y tới, Long Đa tự nhiên cũng không ẩn núp nữa, cũng vội vàng tiến lên.

“Vị cô nương này, vì sao phải đối với hạ nhân của ta nặng tay như thế?” Đem Cổ Lệ giao cho Long Đa, Hạ Lan Liên Y đứng lên, xoay người nhìn Mộ Dung Thất Thất trong ngực Phượng Thương.

“Tự vệ.” Mộ Dung Thất Thất trả lời rất thản nhiên, ánh mắt vẫn đang đánh giá Hạ Lan Liên Y.

Mày kiếm mắt sáng, cũng là nam nhân sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái, chẳng qua là, không biết nhân phẩm như thế nào. Hạ Lan Liên Y là cháu của Hoàng quý phi Hạ Lan Mẫn Nam Phượng, thông hành lệnh đặc biệt Nam Phượng quốc ở U Vân mười sáu châu là ở trong tay hắn.

Từ Tây kỳ quốc truyền đến tin tức, Minh Nguyệt Thịnh đã ngụy trang trong sử đoàn Nam Phượng quốc, đi theo trở về Nam Phượng, nói vậy, là muốn động thủ ở mấy ngày này sao!

“Tự vệ?”

Nghe Mộ Dung Thất Thất vừa nói như vậy, Hạ Lan Liên Y cười lạnh một tiếng, “Cô nương nói rất đường hoàng! Rõ ràng là đả thương nàng, tại sao nói là tự vệ?”

“Là nàng tài nghệ không bằng người, vậy thôi” Thấy Mộ Dung Thất Thất vô lễ như vậy, Hạ Lan Liên Y còn muốn vì Cổ Lệ đòi công đạo, thì Long Đa tại một bên đem chuyện đã xảy ra hôm nay nhanh chóng nói một lần.”Sinh tử khế ước? Quyết đấu?” Hiện tại Hạ Lan Liên Y rốt cuộc hiểu rõ nguyên do.

“Thật xin lỗi! Mới vừa rồi ta không có điều tra rõ nguyên nhân đã chỉ trích cô nương, là ta quá mức lỗ mãng, ta hướng cô nương nói lời xin lỗi!” Hạ Lan Liên Y vừa nói, liền đối với Mộ Dung Thất Thất hành lễ.”Chẳng qua là, Cổ Lệ người đã bị thương nặng, ngày sau cũng là phế nhân, kính xin cô nương giơ cao đánh khẽ, bỏ qua cho Cổ Lệ!”

“Bỏ qua?” Mộ Dung Thất Thất khẽ cười một tiếng, ngón tay thu lấy Hồng sa, khóe miệng lộ ra một nụ cười tà mị, “Hạ Lan công tử vẫn nên quan tâm mình một chút, mới vừa rồi ngươi tập kích Bổn cung, thì nên bị tội gì?”

“Bổn cung?” Mộ Dung Thất Thất tự xưng, để cho Hạ Lan Liên Y nhướng mày, không hiểu Mộ Dung Thất Thất là cao nhân phương nào. Long Đa vội vàng nói cho Hạ Lan Liên Y lai lịch của nàng.

Chiêu Dương công chúa? Hòa thân công chúa của Tây kỳ quốc chính là nàng, vậy bên cạnh là Phượng Thương! Hạ Lan Liên Y hiện tại đã biết rõ rồi, cũng có chút hối hận lúc trước động thủ. Kẻ ngu đều có thể nhìn ra Phượng Thương đối với Mộ Dung Thất Thất che chở hết mức, mới vừa rồi hắn mặc dù cũng không có thương tổn Mộ Dung Thất Thất, nhưng dù sao vẫn đối với nàng xuất thủ, chuyện này thật phiền toái ——

“Cổ Lệ cùng Bổn cung ký kết chính là khế ước sinh tử, lúc trước nàng gây sự như thế nào, Bổn cung tất sẽ ‘ ăn miếng trả miếng ’ trả lại cho nàng, cho nên, trận quyết đấu vẫn chưa xong, xin Hạ Lan công tử lui ra, đây là đều thứ nhất. Thứ hai, Hạ Lan công tử mới vừa rồi trước mặt mọi người tập kích ta, không biết là vì nguyên nhân nào đây? Bổn cung cùng Hạ Lan công tử không thù không oán, Hạ Lan công tử lại một vốn một lời đối bổn cung hạ độc thủ, chẳng lẽ là Nam Phượng quốc muốn phá hỏng sự kết thân của Tây kỳ quốc cùng Bắc Chu quốc, cho nên muốn giết Bổn cung, tới chặn chuyện này; hay hoặc là, công tử chuyến này còn có mục đích khác?”

Như Ý ở một bên, hận không được trực tiếp vỗ tay bảo hay. Trước kia Tấn Mặc đã nói Vương Phi chính là cao thủ chánh trị, không nghĩ tới bây giờ nói ba xạo vài lời, liền từ Hạ Lan Liên Y trên người dẫn đến Nam Phượng quốc, thật là cao minh a!

Long Trạch Cảnh Thiên lúc này hối hận đến ruột đau quặn lại! Tại sao, tại sao hắn đem Mộ Dung Thất Thất bỏ rơi chứ? Mới vừa rồi Mộ Dung Thất Thất xuất thủ, chỉ là đơn giản mấy như vậy, có thể điều khiển hồng sa mềm mại khiến nó biến thành vũ khí hung ác không phải là chuyện dễ dàng!

Huống chi Mộ Dung Thất Thất biểu hiện ra sự hiểu biết chính trị của mình, chứng tỏ nàng hoàn toàn chính là nữ nhân được sinh ra ở quyền thế! Nếu có được cô gái như vậy làm vợ, so sánh với có một chi quân đội còn muốn lợi hại hơn! Long Trạch Cảnh Thiên bây giờ là hoàn toàn hối hận! Mà vì vậy quyết tâm lấy được Mộ Dung Thất Thất cũng càng thêm nồng đậm!

Nghe lời Mộ Dung Thất Thất nói…, Hạ Lan Liên Y muốn phún máu rồi, rõ ràng chỉ cứu người đơn giản, sau lọt vào trong miệng Mộ Dung Thất Thất lại thành vấn đề quốc gia rồi! Nữ nhân này, nhìn xinh xắn lanh lợi, thật là làm cho người không dám khinh thị.

“Công chúa! Mới vừa rồi đích xác là ta vô lễ, nhưng mọi chuyện chỉ là ta nóng lòng cứu người mới ra tay mà không có biết rõ ràng nguyên nhân, không liên quan đến việc Nam Phượng quốc, càng không có phá hư hòa thân giữa Tây kỳ quốc cùng Bắc Chu quốc. Hiện tại công chúa cũng không có tổn thất nửa phần, ta cũng đã nhận sai, kính xin công chúa giơ cao đánh khẽ!” Hạ Lan Liên Y lần nữa hành đại lễ.

“Nếu ta không buông tay thì sao?” Mộ Dung Thất Thất xoay xoay vòng ngọc Thiên Thiên của mình, “Nghe nói Hạ Lan công tử ở U Vân mười sáu châu buôn bán làm ăn rất tốt!”

“Ách ——” Hạ Lan Liên Y không rõ Mộ Dung Thất Thất vì sao lại nói đến việc làm ăn của mình, nên không thể làm gì khác hơn là nhợt nhạt cười một tiếng, “Bất quá là nhờ hoàng ân mênh mông cuồn cuộn!”

“Hạ Lan công tử nói là chuyện này cùng Nam Phượng quốc không liên quan, Bổn cung mới không tin. Như vậy đi, không bằng Hạ Lan công tử đưa ra hạ lễ để cho Bổn cung thấy được của ngươi thành ý, nói không chừng Bổn cung sẽ tin tưởng chuyện này cùng Nam Phượng quốc không liên quan, chỉ là một hiểu lầm.”

Vô sỉ a! Như Ý cắn môi thiếu chút thốt lên.

Ai nói Vương Phi ôn nhu, xinh đẹp hiền thục động lòng người! Ai nói ! Nhất định là ánh mắt người này có vấn đề! Vương Phi của bọn hắn thế nhưng làm trò như vậy trước nhiều người lừa gạt vơ vét tài sản của Hạ Lan Liên Y, đem hắn thành quả hồng mềm mà uy hiếp, thật sự là cực phẩm a!

Như Ý hiện tại rốt cục hiểu, mình vẫn cung kính đối đãi Mộ Dung Thất Thất là đúng. Chỉ nữ nhân cùng tiểu nhân là khó nuôi. Đắc tội với tiểu nữ nhân như Vương Phi vậy, mới là đáng sợ nhất .

Hạ Lan Liên Y cũng hoàn toàn hết chỗ nói rồi, hắn chưa từng thấy một nữ nhân “Vô liêm sỉ” “Hồ giảo man triền” (càn quấy) như vậy! Cái này không phải là đe dọa sao, phải lấy tiền che miệng của nàng lại, nếu không chuyện ngày hôm nay kéo lên thành vấn đề giữa hai nước, thì chính là ngoại giao rồi!

“Ai nha, Vương gia, người ta bộ ngực đau quá! Nhất định là mới vừa rồi bị hù dọa a! Người ta bị sợ thành bệnh tim rồi!” Thấy Hạ Lan Liên Y chần chờ, Mộ Dung Thất Thất bỗng nhiên chân mềm nhũn, tay ôm bộ ngực ngã vào trong ngực Phượng Thương.

Ha hả —— Phượng Thương khóe miệng co giật, nhưng vẫn vô cùng phối hợp, “Khanh Khanh, nàng làm sao vậy? Người đâu, truyền đại phu! Mau!”

Ở Phượng Thương suy nghĩ, nữ nhân của hắn nếu thích đùa vậy thì đùa! Đùa chơi chết cũng không quan hệ, dù sao cũng có hắn bảo vệ. Nữ nhân chính là phải kiêu căng vô lễ mới tốt nếu không ở trước mặt người khác chuyện gì ngoan ngoãn nghe theo, đây không phải là rõ ràng sẽ bị người khi dễ sao!

Hiện tại, Phượng Thương quả thực là cực kỳ yêu Mộ Dung Thất Thất. Tính cách nàng như vậy, hắn càng yêu chết rồi! Ở trước mặt hắn, nàng thủy chung là tiểu bạch thỏ, ở trước mặt người khác nháy mắt lại biến thành người bụng dạ khó lường không chịu thiệt. Nữ nhân này, hắn càng xem càng thích.

Mặc dù trong lòng đem Mộ Dung Thất Thất thương đến cực điểm, nhưng vẻ mặt Phượng Thương thì dị thường khẩn trương, “Khanh Khanh, nàng cảm giác như thế nào? Có phải rất đau hay không? Nàng yên tâm, Bổn vương nhất định sẽ không để cho tội phạm bỏ trốn mất dạng !”

Nói đến đây ánh mắt Phượng Thương lạnh như băng quét qua cổ Hạ Lan Liên Y. Một trận lạnh như băng tỏa ra!

Hạ Lan Liên Y khó khăn nuốt nước miếng một cái, trước kia hắn cp1 nghe nói qua chút ít chuyện của Phượng Thương rồi, đối với Quỷ Vương này không hiểu rõ lắm, hiện tại tiếp xúc, đối phương chỉ là một ánh mắt, sẽ làm cho trong lòng hắn sinh ra một cổ lãnh ý, xem ra hôm nay chuyện này phải”Phá tài tiêu tai” rồi .

“Vương gia, tim ta đau quá, bệnh này muốn trị tốt, không có mười vạn hoàng kim, sợ là không được rồi, khụ khụ. . . . . .” Mộ Dung Thất Thất tiếp tục diễn trò, ho đến đỏ bừng cả khuôn mặt, nước mắt lưng tròng, điềm đạm đáng yêu, cùng mới vừa rồi bộ dáng cường hãn đánh tàn phế Cổ Lệ hoàn toàn khác biệt.

“Mười vạn!” Hạ Lan Liên Y kêu ra tiếng. Sớm biết chuyện này không dễ dàng đi qua như vậy, nhưng không nghĩ tới đối phương lại công phu sư tử ngoạm, muốn mười vạn hoàng kim! Đây cũng không phải là một số lượng nhỏ, vậy mà nữ nhân này mở miệng nuốt được!

“Khụ khụ. . . . . . Sợ là, trì hoãn một lát nữa, mười vạn đều trị không được nữa. . . . . . Khụ khụ. . . . . . Vương gia, ta nếu có mệnh hệ gì ngươi nhất định không được tha Nam Phượng quốc, nhất định phải báo thù cho ta!” Mộ Dung Thất Thất mắt vừa trợn trắng, trực tiếp ngất ở trong ngực Phượng Thương.

“Khanh Khanh! Khanh Khanh nàng làm sao vậy! Đại phu làm sao vẫn chưa tới! Người tới cho Bổn vương, đem bọn họ nhốt vào đại lao! Nếu ái phi Bổn vương có mệnh hệ gì, Bổn vương muốn Nam Phượng quốc chôn cùng!”

Lúc này, Hạ Lan Liên Y hoàn toàn hôn mê. Mà canh giữ ở phía ngoài ưng kỵ quân lập tức tiến lên, đem Hạ Lan Liên Y cùng hạ nhân quanh đó bao vây lại, rất có tư thế muốn bắt người.

“Chờ một chút!” Hạ Lan Liên Y khẽ cắn răng cổ họng thốt ra thanh âm, “Là ta lỗ mãng, để cho công chúa bị kinh sợ, mười vạn lượng hoàng kim trước khi trời tối nhất định cho người đưa đến! Xin công chúa xin vui lòng nhận cho!”

Mộ Dung Thất Thất đang giả bộ bất tỉnh khóe miệng lộ ra nụ cười như ý, a, tập kích nàng? Ngươi dám xuất thủ ta liền để ngươi đổ máu! Mộ Dung Thất Thất khẽ híp mắt, quăng cho Như Ý một ánh mắt.

“Nói miệng không bằng chứng, kính xin Hạ Lan công tử ghi phiếu nợ!” Như Ý rất thích ý vì Mộ Dung Thất Thất làm chân chạy vặt, lúc này đem giấy bút đưa đến trước mặt Hạ Lan Liên Y.

“Chẳng lẽ trước nhiều người như vậy, ta còn có thể đổi ý sao!” Thấy đối phương làm tuyệt tình thế, Hạ Lan Liên Y tính tình cũng nổi lên, lại không nghĩ vừa nói xong, bên kia Phượng Thương lại hô to “Khanh Khanh, nàng làm sao a”.

Thôi! Hôm nay là mình quá mức lỗ mãng, thua trong tay đôi nam nữ này! Hạ Lan Liên Y không muốn vì chuyện nhỏ này mà gánh lấy họa lớn hơn. Bắc Chu quốc “Lòng lang dạ thú” tất cả mọi người đều biết, nếu Phượng Thương thật lấy cái này làm cớ để khởi binh, vậy hắn chẳng phải là tội nhân thiên cổ của Nam Phượng quốc sao!

Hạ Lan Liên Y cầm bút, viết phiếu nợ lại điểm chỉ.”Xong chưa! Ta là có thể mang đi Cổ Lệ phải không?”

“Ai nói ngươi có thể mang nàng đi?” Một thanh âm thanh lệ truyền đến, mới vừa rồi Mộ Dung Thất Thất còn té xỉu ở trong ngực Phượng Thương rất nhanh đứng lên. Như Ý vội vàng đem phiếu nợ đưa lên trước, lấy lòng Tiểu Vương phi, Mộ Dung Thất Thất nhìn kỹ một lần, thấy không thành vấn đề mới làm khô mực nước, cẩn thận đem cất phiếu nợ Hạ Lan Liên Y viết. “Ngươi ám hại ta!” Hạ Lan Liên Y hoàn toàn hết chỗ nói. Mặc dù trong lòng cũng biết Mộ Dung Thất Thất đang diễn trò, nhưng đối phương thế nhưng không để ý những thứ kia, lúc này trực tiếp hoàn hảo không tổn hao gì, để cho hắn không duyên cớ đã mất mười vạn hoàng kim, còn ở trước mặt mọi người bị chê cười.

“Hạ Lan công tử nói vậy là không đúng, rõ ràng là ngươi xuất thủ trước, tại sao lại nói Bổn cung ám hại ngươi! Bổn cung đây là giúp ngươi a, chẳng qua chỉ mất mười vạn hoàng kim, lại miễn đi được tai nạn cho Nam Phượng quốc, Hạ Lan công tử thật đúng là đại công thần của Nam Phượng quốc a!” Mộ Dung Thất Thất nở nụ cười, chậm rãi hướng Hạ Lan Liên Y đi tới.

“Ngươi muốn làm gì?”

Hạ Lan Liên Y lúc này sợ Mộ Dung Thất Thất, sợ đối phương lại đau chỗ này ngứa chỗ kia rồi đổ trên người hắn, không đợi Mộ Dung Thất Thất nhích tới gần hắn đã vọt đến một bên.

“A ——” Mộ Dung Thất Thất thấy Hạ Lan Liên Y như vậy, chẳng qua là cười khẽ, tự mình đi tới Cổ Lệ bên cạnh, “Uy, đã chết rồi chưa?”

“Ngươi, ngươi phụ nhân ác độc này, ngươi muốn làm gì?” bọt máu khóe miệng Cổ Lệ đã biến thành máu chảy, mỗi một câu nói, cũng muốn dừng lại thật lâu, vừa lên tiếng, máu như suối tuôn ra, xem ra là mệnh không còn bao lâu.

“Bổn cung chẳng qua là tới nói cho ngươi biết, ngươi thích nam nhân, Bổn cung không phản đối. Nam nhân nếu có thể tam thê tứ thiếp, tầm hoa vấn liễu, nữ nhân cần gì phải thủ thân Như Ngọc, cần gì phải tuân thủ những cái đạo đức lễ nghi. . . . . . Chẳng qua là, ngươi sai ở chỗ không nên ham muốn nam nhân của Bổn cung. Phàm là thứ Bổn cung để ý , cho dù là một bộ quần áo, một cây trâm, cũng sẽ không để cho người ta cướp đi, huống chi là nam nhân của Bổn cung !”

“A. . . . . . Ha hả. . . . . .” Nghe tới Mộ Dung Thất Thất cái kia câu”Nam nhân nếu có thể tam thê tứ thiếp, tầm hoa vấn liễu, nữ nhân cần gì phải thủ thân Như Ngọc” thời điểm, Cổ Lệ cười, rất có một loại cảm giác gặp phải tri kỷ, đáng tiếc lại không đúng lúc đúng chỗ.

“Phải, là ta hy vọng xa vời. . . . . . Hy vọng xa vời. . . . . .” Cổ Lệ bộ ngực phập phồng càng thêm lợi hại, nhưng cố gắng lấy tay chống thân thể ngồi dậy, ánh mắt xa xa địa nhìn về phía Phượng Thương.

Nam tử kia, Bạch Như Ngọc, lạnh như Sương, chỉ có đang nhìn đến Mộ Dung Thất Thất thời điểm, trong mắt lạnh lẻo mới chuyển thành ôn nhu Xuân Thủy.

Thì ra là lưỡng tình tương duyệt chính là như vậy, Cổ Lệ cười khổ một tiếng. Nàng mặc dù có rất nhiều nam nhân, nhưng những người đó cùng nàng cùng nhau, hoặc là sa vào vẻ đẹp của nàng, hoặc là tham luyến vui vẻ trên giường, hoặc còn lại là vội vả cho áp lực với nàng, chưa từng gặp phải một người dùng có ánh mắt ôn nhu si tình đối đãi với nàng.

“Ta, ta thu hồi nguyền rủa lúc trước.” Cổ Lệ bộ ngực đã bị trong miệng toát ra máu Nhiễm được đỏ sẫm, “Phượng Thương, ngươi, ngươi là nam nhân thứ nhất không có được ,. . . . . . Hôm nay chết ở trong tay nàng, là ta bị trừng phạt đúng tội, nhưng là, ta không hối hận. . . . . . Chẳng qua là. . . . . . Ngày sau, ngày sau ngươi Nhược phụ bạc nàng, ta chết cũng sẽ không bỏ qua cho nam nhân phụ lòng như ngươi!”

“Không cần ngươi quan tâm, nữ nhân của ta, ta nhất định sẽ dùng hết toàn thân khí lực ái hộ (yêu mến bảo hộ )nàng.” Phượng Thương tiến lên, đem Mộ Dung Thất Thất kéo lại.

“Tốt. . . . . .” Nói xong cuối cùng một chữ, Cổ Lệ chậm rãi té trên mặt đất, nước mắt chảy xuống gương mặt, rơi trên mặt đất, ánh mắt Cổ Lệ mở thật to , đến chết còn si ngốc nhìn Phượng Thương, phảng phất như không nói ra lời tiếc nuối.

Ai ——

Không biết vì sao, Mộ Dung Thất Thất trong lòng bỗng nhiên có một loại thương tiếc. Cái thế giới này đối với nữ nhân yêu cầu rất hà khắc, nữ nhân là người yếu, muốn sinh tồn phải phụ thuộc vào nam nhân, cho nên phải ngoan ngoãn nhún nhường, mọi chuyện lấy nam nhân làm trung tâm, luôn bị nam nhân đùa bỡn trêu chọc. Nữ nhân giống như Cổ Lệ độc lập độc hành, lớn mật, đùa bỡn”Nam nhân” như vậy thật sự là quá ít. Nữ nhân vậy mà chết, thế giới cũng là thiếu một đóa hoa tuyệt thế ——

Mộ Dung Thất Thất ngồi xổm xuống, vì Cổ Lệ xoa lên mí mắt.”Vương gia, chúng ta có thể tìm thấy nơi thanh sơn lục thủy đem Cổ Lệ chôn cất đi!”

Mới vừa rồi còn là quan hệ đối địch, lúc này là một nữ nhân, Mộ Dung Thất Thất trong lòng mềm mại vì Cổ Lệ mà nước mắt rơi ra. (TT: sorry fan của Qủy vương ta không thể nào chấp nhận cái thái độ này của 77, nếu biết thế tại sao lúc đầu ra tay ác độc giết người ta làm chi, sao đó thì nhỏ lệ thương xót ~.~)

Nữ nhân nào lúc ban đầu không phải là đóa hoa thuần khiết, không phải mang ước mơ tâm đầu ý hợp với một nam nhân tốt đẹp? Chẳng qua là, bị lừa gạt phản bội sau, trong lòng nữ nhân đóa hoa tà ác mới có thể nảy sinh, mới có thể làm ra chuyện tình phản bội. Nói về Cổ Lệ cũng bất quá là người đáng thương.

“Tốt!” Phượng Thương nâng Mộ Dung Thất Thất đứng lên, dặn dò người đem Cổ Lệ chôn cất. Mà Hạ Lan Liên Y thấy Cổ Lệ đã chết, chân mày chỉ nhăn lại một cái, liền mang theo Long Đa vội vả rời đi nơi này.

“Thú vị, thú vị!”

Trên lầu Hoa anh thảo, Già Lam nhấp miệng rượu. Mới vừa rồi hắn ở trên lầu, đem mọi chuyện xảy ra đều nhìn rõ ràng. Lúc này hắn coi như là có chút hiểu vì sao Phượng Thương nhìn trúng Mộ Dung Thất Thất rồi, nữ nhân này đúng là người kinh tài, cũng có hấp dẫn ánh mắt người khác. Mới vừa rồi đoạn đấu võ kia, suýt nữa khiến hắn thất thần.

“Già Lam đại nhân, cuộc thi chọn lựa đã chuẩn bị xong.” Lam y nhân tiến lên, vẫn là thái độ cung kính như cũ, “Tất cả chuẩn bị sắp xếp, phải đợi đến tranh tài mới bắt đầu.”

“Tốt!” Già Lam đem một ngụm rượu cuối cùng nuốt vào, đứng dậy, nhìn Mộ Dung Thất Thất thật lâu một cái. “Mang ta đi nơi so tài, ta muốn tự mình kiểm tra một lần.”

“Dạ!” Lam y nhân thối lui đi theo phía sau Già Lam, “Đại nhân, lần này chúng ta chọn lựa cuộc thi, nhất định sẽ làm cho bọn họ kinh hoảng, thuộc hạ cảm thấy, cho dù không sai cũng có thể có ba người thông qua.”

“Không nên coi thường những người đó ——” Già Lam cũng không có lạc quan giống như Lam y nhân như vậy, “Người mạnh còn có người mạnh hơn.”

“Nhưng là, Di Sa đại nhân thất trọng tháp, coi như là đệ tử trong đảo, có thể thông qua cũng không nhiều, huống chi những thứ tuyển thủ này căn bản không cách nào so sánh với người Bồng Lai đảo.”

“Ha hả, cẩn thận nước có thể lật thuyền trong rãnh, ai có thể bảo đảm ở bên trong những tuyển thủ không có ẩn giấu khác đây. . . . . .” Lúc nói lời này, Già Lam trong đầu đột nhiên nhớ lại bộ dáng Mộ Dung Thất Thất ở trong tuyết nhảy múa, nữ nhân kia không biết có thể tham gia trận đấu hay không, nếu như có, kết quả kia thật đúng là làm cho người ta mong đợi a!

Một cuộc quyết đấu, lấy Cổ Lệ chết đi, cùng Hạ Lan Liên Y bồi thường mười vạn hoàng kim mà kết thúc.

Phượng Thương cùng Mộ Dung Thất Thất vừa mới chuẩn bị rời đi, Long Trạch Cảnh Thiên đột nhiên đi tới trước mặt Mộ Dung Thất Thất, si ngốc nhìn nàng, trong ánh mắt hàm chứa nồng đậm ý nghĩ yêu thương, “Tiên nhi, là ngươi sao? Ta tìm ngươi thật khổ!”

Thì ra là, mới vừa rồi kỹ thuật nhảy nhẹ nhàng của Mộ Dung Thất Thất, để cho Long Trạch Cảnh Thiên nghĩ tới ngày đó Độc Tiên Nhi ở trong rừng cứu mình. Mới vừa rồi Mộ Dung Thất Thất chỉ có thời điểm nhảy múa, trong đầu của hắn vẫn tái diễn bộ dáng hôm đó Độc Tiên Nhi ở trong rừng từ trên trời giáng xuống, một thân bạch y, hai cái thân ảnh trùng điệp ở chung một chỗ, hẳn là như vậy xứng đôi.

“Tĩnh Vương, xin tự trọng.” Mộ Dung Thất Thất lui về phía sau một bước, giấu vào Phượng Thương trong ngực.”Ta không biết ngươi đang ở đây nói gì! Nếu như đây là phương thức Tĩnh Vương đến gần ta, ta chỉ có thể nói cho Tĩnh Vương, phương thức như thế rất thất bại!”

Chờ đến khi Phượng Thương dắt Mộ Dung Thất Thất đi xa, Long Trạch Cảnh Thiên còn đang si ngốc nhìn Mộ Dung Thất Thất.”Tiên nhi, có phải ngươi hay không? Đến cùng phải ngươi hay không?”

Long Trạch Cảnh Thiên lầm bầm lầu bầu truyền tới trong tai Mộ Dung Thanh Liên, làm cho nàng càng thêm chán tam tỷ phế vật này. Hôm nay Mộ Dung Thất Thất coi như là làm cho người ta thất kinh, chẳng qua là, nữ nhân này tại sao đến đâu cũng có thể câu dẫn nam nhân thế? Trong mắt Phượng Thương còn kém nhỏ ra mật giờ hiện tại tới Long Trạch Cảnh Thiên lại có bộ dạng này, nữ nhân này rốt cuộc có chỗ tốt gì chứ! Mộ Dung Thanh Liên cắn môi, hung hăng đạp mạnh một cước.

Chờ Phượng Thương cùng Mộ Dung Thất Thất đến Mai Hương Viên thời điểm, Hạ Lan Liên Y đã sai người đưa tới mười vạn hoàng kim.

“Kiểm lại sao? Kiểm hàng đến sao?” Mộ Dung Thất Thất uống nhấp, hỏi Tố Nguyệt bên cạnh.

“Hồi tiểu thư…, cũng là thật, số lượng cũng đúng!” Tố Nguyệt cười ha ha , tâm tình rất tốt. Lúc trước Phương Tịnh còn buồn về tiền xây thiên hạ đệ nhất trang, lúc này tiểu thư đi ra ngoài một chuyến, đã mò được mười vạn hoàng kim trở lại, nếu là Phương Tịnh nhìn thấy, nhất định sẽ vui chết.

“Ừ, cẩn thận chút ít, cẩn thận cất xong.”

Nói xong, Mộ Dung Thất Thất xoay mặt cười nhìn Phượng Thương, “Vương gia, ngài phú khả địch quốc, mười vạn lượng hoàng kim này sợ là không lọt vào mắt ngài, xem như là ta thắng được tiền tiêu vặt, có được hay không?”

Như Ý nghe lời này, thiếu chút nữa phún huyết. Vương Phi thật đúng là công phu sư tử ngoạm a! Hỏi cái này trên đời này có cô gái nhà ai có thể cầm mười vạn hoàng kim làm tiền tiêu vặt không? Coi như là hoàng thất công chúa, cũng không có nhiều tiền tiêu vặt đến vậy a!

“Tiền này vốn là chính là Hạ Lan Liên Y đưa đến bồi thường cho nàng , tự nhiên là tiền của nàng.” Phượng Thương cười, Như Ý suýt nữa cắn đầu lưỡi. Chủ tử cũng quá cưng chìu Vương Phi đi! Bất quá nói lại, tiền này cũng đích xác là Vương Phi tự mình kiếm .

“Vậy thì cám ơn Vương gia rồi!” Mộ Dung Thất Thất vội vàng đứng lên, đối với Phượng Thương hành lễ, còn không có lạy , lại bị Phượng Thương kéo vào trong ngực, “Khanh Khanh, nàng có phải nên thẳng thắn một ít chuyện hay không? Ừ ——”

Phượng Thương kéo dài thanh âm, Tố Nguyệt đám người thấy thế, biết Phượng Thương cùng Mộ Dung Thất Thất nói ra suy nghĩ của mình, liền rối rít lui xuống lúc đi còn cố ý khép lại cửa.

“Vương gia nói cái gì? Thẳng thắn cái gì?” Mộ Dung Thất Thất vô tội chớp chớp ánh mắt hỏi ngược lại thật giống như hoàn toàn không hiểu ý tứ trong lời nói của Phượng Thương.

“Nàng nha ——” Thấy Mộ Dung Thất Thất như vậy, Phượng Thương không muốn ép nàng. Chỉ cần nàng bình an vô sự, vui vẻ là tốt rồi!

Phượng Thương ngắt lỗ mũi Mộ Dung Thất Thất , trong mắt phượng tràn đầy sủng nịch cùng thương yêu, “Nàng có bí mật nhỏ, ta không ngần ngại, ta nguyện ý chờ nàng hoàn toàn mở rộng lòng. Chẳng qua là lần sau gặp phải chuyện như vậy, nói trước cho một tiếng, tiết kiệm ta nóng ruột nóng gan, ở một bên lo lắng!”

Phượng Thương cũng không có tiếp tục truy vấn đi xuống, mà để cho mình giữ lại không gian tự do khiến Mộ Dung Thất Thất cảm động không dứt, chủ động dựa vào lòng Phượng Thương, “Phượng Thương, ngươi đối với ta thật tốt !”

“Khanh Khanh đối với ta cũng không kém a! Hôm nay là ai làm mọi người mở miệng một tiếng ‘ Phượng Thương là nam nhân của ta’?”

Phượng Thương nhắc tới cái này, Mộ Dung Thất Thất mặt lập tức nhuộm thành màu hồng phấn, những lời này vốn là nói khích Cổ Lệ, thuận tiện gõ một chút cho Mộ Dung Thanh Liên đang thèm thuồng Phượng Thương, cùng những nữ nhân không có ý tốt, nàng căn bản không có nghĩ nhiều như vậy. Không nghĩ tới, Phượng Thương lại nhớ đến trong lòng đi, thật là mắc cỡ chết người

“Lúc trước nói lý lẽ hùng hồn như vậy, làm sao lúc này thẹn thùng rồi? Danh dự của ta nàng đã phá hủy, Khanh Khanh, nàng thấy có phải nên bồi thường cho ta không?”

Phượng Thương đem vẻ mặt yêu nghiệt tiến tới trước mặt Mộ Dung Thất Thất, cặp con ngươi u tĩnh đầy xuân ý dạt dào, nhìn đến khiến Mộ Dung Thất Thất không nhịn được đưa tay xoa mặt Phượng Thương , “Phượng Thương, ngươi lớn lên thật quyến rũ——”

“A ——” Mộ Dung Thất Thất khích lệ như vậy, Phượng Thương cười một tiếng, đem ngọc thủ của nàng đặt ở mép, nhẹ nhàng hôn, “Khanh Khanh, nếu ta là cô gái, nàng khích lệ như vậy ta sẽ thấy tâm tình vui vẻ, nhưng đối với người nam nhân, bị khen như nữ nhân, bản thân ta rất khó chịu, chẳng lẽ Khanh Khanh nói ta rất ẻo lả sao?”

“Không không không!” Mộ Dung Thất Thất vội vàng khoát tay phủ nhận, “Ta chỉ chưa từng thấy qua nam nhân giống như ngươi vậy, ngươi quả thực là yêu nghiệt!”

Vừa nghe đến từ “Yêu nghiệt”, Phượng Thương ngẩng đầu, đối với Mộ Dung Thất Thất vứt cho một cái mị nhãn, “Nếu Khanh Khanh cũng khen ta là yêu nghiệt, nếu ta không làm một chút mê hoặc nàng, chẳng phải là cô phụ Khanh Khanh khích lệ sao?”

Không đợi Mộ Dung Thất Thất hiểu, gương mặt tuấn tú của Phượng Thương đã dò xét tới đây, cánh môi hồng nhuận để sát vào, đem đôi môi non mềm như cánh hoa của Mộ Dung Thất Thất ngậm tại trong môi, nhẹ nhàng mà mút vào .

Hương vị ngọt ngào, lộ ra mùi vị thanh tao, làm cho người ta như quên mất. Hơn nữa, môi cực Mộ Dung Thất Thất kỳ mềm, tựa như hôn lên đám mây mềm nhũn. Phượng Thương nhẹ nhàng mà cắn cánh môi mềm nhũn của nàng, không dám dùng sức, sợ cắn đau nàng.

“Ngô. . . . . .”

Mộ Dung Thất Thất đỏ bừng mặt, nhắm hai mắt, nói quanh co một tiếng, không nghĩ tới trên môi nhiệt khí lại ngưng. Mở mắt ra, gương mặt tuấn tú của Phượng Thương ửng đỏ, trong ánh mắt đều là lo lắng, “Tại sao, Khanh Khanh, ta đã cắn bị thương nàng rồi sao?”

Thì ra là, Mộ Dung Thất Thất lời nói úp mở, khi Phượng Thương nghe được trong lổ tai, lại cho là làm đau nàng, nên mới vội vàng dừng lại.

Nhìn Phượng Thương co quắp vẻ mặt cùng một loại màu đỏ như sương mù trên gương mặt, tim Mộ Dung Thất Thất lại nhảy dồn dập. Nam nhân này thật là khả ái! Đây là thính lực gì a, lại từ than nhẹ thoải mái, nghe thành đau, không phải là lúc trước hắn không có hôn bao giờ chứ?

Nghĩ được như vậy, Mộ Dung Thất Thất lần nữa xem xét Phượng Thương một cái, Phượng Thương đỏ mặt càng lợi hại hơn, ánh mắt thế nhưng không dám cùng Mộ Dung Thất Thất nhìn nhau, chẳng qua là chạm đến một cái xong, thì vội vàng chuyển hướng nơi khác, nhìn nóc phòng. Cái này, Mộ Dung Thất Thất càng thêm khẳng định ý nghĩ trong lòng mình.

“Vương gia, chẳng lẽ lúc trước người chưa từng cùng nữ tử hôn qua hả!” Mộ Dung Thất Thất cẩn thận mở miệng, ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào mặt Phượng Thương.

Cái này, mặt Phượng Thương hoàn toàn nóng , nóng đếnlợi hại.

Làm sao bây giờ? Có phải mới vừa rồi hôn đã cắn đau nàng hay không? Thật là đáng chết, tại sao phải xuất hiện chuyện như vậy? Lần đầu tiên hôn đã lưu lại cho Mộ Dung Thất Thất ấn tượng xấu như vậy, nàng có thể cười nhạo mình hay không?

“Ha hả!”

Phượng Thương ngượng ngùng như vậy, là Mộ Dung Thất Thất lần đầu tiên thấy, nàng không nghĩ tới hắn lại có lúc xấu hổ, xem ra gương mặt tuấn tú bây giờ có thể bấm ra máu, đỏ au, nhìn càng lúc càng yêu nghiệt. Chẳng qua là, nam nhân này thế nhưng vì hôn mà xấu hổ, thật là đáng yêu! Hắn mới vừa rồi giống như trẻ mới sinh bú sữa mẹ vậy, mút vào môi của nàng, nên không phải là mới biết hôn sao!

“Khanh Khanh chê cười ta ——” bị Mộ Dung Thất Thất cười một tiếng, tự ái nam nhân của Phượng Thương hoàn toàn bị đả kích, nhưng hắn thèm thuồng thật lâu, hôm nay mới có dũng khí ăn đậu hủ của Mộ Dung Thất Thất, kết quả lại như vậy, thật là mất mặt a!

“Vương gia!” Mộ Dung Thất Thất thấy Phượng Thương thế, vội vàng nghiên qua, rúc vào Phượng Thương trong ngực, “Vương gia, ta thật cao hứng!” Mộ Dung Thất Thất chỉ vào tim của mình, “Chỗ này của ta thật cao hứng!”

“Ta thích nam nhân sạch sẽ giống như Vương gia làm như vậy a!”

Thì ra là như vậy. . . . . . Chẳng biết tại sao, nghe lời này, Phượng Thương trong lòng thở phào nhẹ nhỏm. Thật giống như núi lớn trên vai đè ép hoàn toàn đã để xuống. Nguyên lai là như vậy ——

“Đây là nụ hôn đầu của Vương gia, ta rất vui vẻ!” Mộ Dung Thất Thất cười ngẩng đầu, thấy gương mặt xinh đẹp của Phượng Thương như si ngốc “Vương gia, ngươi mới vừa rồi không có làm đau ta. . . . . . Thật ra thì, hôn không phải như vậy nữa. . . . . .”

Mộ Dung Thất Thất đưa tay ôm lấy cổ Phượng Thương, để cho hắn cúi đầu, chủ động đưa lên môi của mình.

Bốn phiến môi mềm mại đụng vào chung một chỗ, Mộ Dung Thất Thất nghịch ngợm lưỡi lén lút dò vào trong miệng Phượng Thương, Phượng Thương mở to hai mắt, thẳng tắp nhìn Mộ Dung Thất Thất, trên mặt cũng là bất khả tư nghị.

“Ngốc tử, nhắm mắt!” Mộ Dung Thất Thất đỏ mặt lên, Phượng Thương vội vàng nhắm mắt lại. Học Mộ Dung Thất Thất giống nhau, đưa ra lưỡi của mình.

Thì ra, hôn sâu là như vậy a! Phượng Thương rốt cục hiểu, mình lúc trước lướt qua rồi dừng lại như vậy căn bản không tính là hôn sâu, triền miên như vậy, mới thật sự là hôn. Thì ra là vậy!

Mặc dù Mộ Dung Thất Thất bắt đầu, nhưng nàng cũng ngây ngô , Phượng Thương len lén mở mắt, nhìn Mộ Dung Thất Thất. Nàng say mê nhắm mắt lại, xem ra lớn cỡ bàn tay khuôn mặt nhỏ nhắn bị ngượng ngùng nhuộm thành màu hồng, nhìn qua rất động lòng người.

Khanh Khanh của hắn cũng là lần đầu tiên! Tim Phượng Thương nhảy liên tục! Nàng ngọt ngào, mang theo ngây ngô thanh tao mùi thơm, để cho hắn không thể không yêu được.

Hồi lâu, Phượng Thương đem Mộ Dung Thất Thất đẩy ra, ngụm lớn thở hào hển, “Khanh Khanh, không thể rồi! Ta sợ còn như vậy đi xuống, ta sẽ khống chế không được mình, nghĩ tại hôm nay sẽ muốn ngươi!”

“Vương gia!” ánh mắt Mộ Dung Thất Thất trở nên mê ly lên, tràn đầy hấp dẫn, kích thích tất cả giác quan của Phượng Thương. “Khanh Khanh!” Phượng Thương lần nữa đem Mộ Dung Thất Thất kéo vào trong ngực, môi đỏ mọng rơi xuống, không phải là ở môi của nàng, mà là cái trán trơn bóng, “Khanh Khanh, ta yêu nàng! Nhưng mà, vô luận ta cở nào yêu nàng, cở nào muốn hoàn toàn có nàng, cũng nhất định phải đợi đến đêm động phòng hoa chúc! Ta muốn cho nàng hôn lễ trước nay chưa từng có, muốn nàng làm tân nương xinh đẹp nhất của ta! Ta không muốn phá hư hôn nhân thần thánh! Khanh Khanh, ta yêu nàng!”

Người nam nhân này a —— tựa vào bộ ngực Phượng Thương, nghe tim hắn đập, Mộ Dung Thất Thất trong lòng ngọt ngào như mật .

Dán vào hắn, nàng đã cảm thấy hắn có phản ứng, nhưng mà, hắn còn đang cố gắng áp chế mình, lời nói này lại càng biểu đạt ra tâm tình trong tim. Rõ ràng muốn, nhưng cố gắng ẩn nhẫn , nàng thật là không biết nên nói như thế nào rồi, chỉ có thể lẳng lặng tựa vào trong lòng ngực của hắn, hưởng thụ phần này ngọt ngào tốt đẹp. . . . . .

Phượng Thương cùng Mộ Dung Thất Thất bởi vì … vừa hôn, tình cảm lần nữa thăng hoa, mà bên Hoàn Nhan Bảo Châu, cũng đang mưu kế một chuyện.

“Công chúa, thuốc ta làm ra.” Vịnh Nhi đạp trên bóng đêm vào phòng Hoàn Nhan Bảo Châu, đưa cho nàng một bọc thuốc.”Đại phu nói rồi, chỉ cần để một chút ở trong đồ ăn, không ra một khắc đồng hồ sẽ tiêu chảy, coi như là đại phu cao minh, cũng không có biện pháp trong nháy mắt chữa trị tốt kiết lỵ. Kéo hai ba ngày, coi như là người khỏe mạnh cũng sẽ chân mềm không còn khí lực bước đi!”

“Tốt! Rất tốt!” Hoàn Nhan Bảo Châu cầm một cây châu sai kín đáo đưa cho Vịnh Nhi, “Đây là thưởng cho ngươi, ngươi hảo hảo thu ! Sáng sớm ngày mai ngươi len lén tiến vào phòng bếp nhỏ đi, đem thuốc này hạ ở trong thức ăn!”

“Cám ơn công chúa! Nô tỳ nhất định hoàn thành nhiệm vụ!”

Nhận châu sai, Vịnh Nhi vui vẻ lui xuống. Gần đây cũng không biết Hoàn Nhan Bảo Châu làm sao, không hề giống như mê gái đuổi theo Phượng Thương, chẳng qua là ngày ngày buồn bực ở nhà, nhưng là so sánh với trước kia hào phóng tựa thu hẹp lại rất nhiều, luôn ban thưởng mình một chút đồ vật này nọ để cho vịnh Nhi cảm thấy kinh ngạc, nhưng nhiều hơn là cao hứng. Cảm thấy công chúa như vậy bởi vì Ninh nhi đã chết, Cừu Nhi đi, càng thêm coi trọng mình, cho nên mới xuất thủ hào phóng thế.

Vịnh Nhi đáy lòng cảm kích Hoàn Nhan Bảo Châu, cũng càng thêm vì nàng bán mạng.

Thấy Vịnh Nhi lúc rời đi vẻ mặt vui vẻ, Hoàn Nhan Bảo Châu hừ lạnh một tiếng. Thật là tóc dài kiến thức ngắn, bất quá là chút ít châu báu đồ trang sức đeo tay đã bị mua chuộc. Vừa nghĩ tới ban ngày nghe người ta nói, Mộ Dung Thất Thất lại có thể đánh bại tuyển thủ Nam Phượng quốc, Hoàn Nhan Bảo Châu tâm lại đau .

Nữ nhân này tại sao như vậy tốt số? Nàng lúc nào học múa rồi? Tại sao cho tới bây giờ không có nghe người ta nói qua? Hay là Mộ Dung Thất Thất tâm cơ rất sâu, vẫn dấu kín ? Nghĩ được như vậy, Hoàn Nhan Bảo Châu không khỏi hồi tưởng lại ngày đó ngoài thành thi thể của Vô Cực Cung. Chẳng lẽ những người đó cũng là Mộ Dung Thất Thất giết sao? Nếu quả thật là như vậy, vậy Mộ Dung Thất Thất thật sự là thật là đáng sợ!

Trong lòng Hoàn Nhan Bảo Châu vẫn quấn quýt một hỏi một đáp, ngày đó ngoài Triệu Lãng chết đi còn có mọi người Vô Cực Cung cùng công chúa thật chết đi. Hiện tại Mộ Dung Thất Thất biết võ, Hoàn Nhan Bảo Châu không khỏi đem này hai chuyện liên hệ với nhau. Chẳng lẽ là Mộ Dung Thất Thất động tay?

Chẳng qua là, vấn đề này Hoàn Nhan Bảo Châu nghĩ tới nghĩ lui, tìm khắp nơi không thấy đáp án. Về phần Mục Vũ Điệp, kể từ khi sau khi trở về cũng có chút ngơ ngác , luôn là một bộ dáng si ngốc, mặc dù Tấn Mặc cũng cho nàng thuốc, nhưng muốn trong thời gian ngắn từ trong miệng nàng moi ra gì đó là không thể nào. Hiện tại duy nhất có thể làm chính là để cho tất cả tuyển thủ đều không thể tham gia được tranh tài, đến lúc đó nhìn Mộ Dung Thất Thất làm sao mà làm Nam Lân vương phi!

Ngày thứ hai, chưa tới giữa trưa, biệt viện đã có người tới thông báo, nói tất cả tuyển thủ đều ăn trúng đồ bị tiêu chảy. Phượng Thương mang theo Tấn Mặc đến thời điểm, trừ Hoàn Nhan Khang bởi vì tham ngủ không có ăn điểm tâm, thì những người khác toàn bộ đều giống nhau.

“Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?” Phượng Thương mắt lạnh quét một vòng, ánh mắt đụng phải Hoàn Nhan Bảo Châu thời điểm, Hoàn Nhan Bảo Châu có chút chột dạ, khẽ cúi đầu.

“Biểu ca, là có người ở trong cháo hạ cái này!” Hoàn Nhan Khang cầm ở phòng bếp góc phát hiện một gói giấy đưa cho Phượng Thương, Tấn Mặc nhận lấy, đặt ở dưới mũi hít hà, “Là bột bã đậu.”

” Bột bã đậu?” Dùng bã đậu, không đến nổi đả thương người, lại có thể làm cho người ta kéo đến chân mềm, căn bản là không cách nào tham gia trận đấu.”Người nào làm?”

“Chính là nàng!” Hoàn Nhan Khang để người ta trói một người vào đây, vừa nhìn, là người bên cạnh Hoàn Nhan Bảo Châu Vịnh Nhi.”Ta tra xét mọi người, chỉ có nàng buổi sáng đi phòng bếp, hơn nữa lén la lén lút, nhất định là nàng làm!”

“Nói, người nào sai khiến ngươi làm!” thanh âm Phượng Thương phong khinh vân đạm, nhưng cái đạm mạc này đầy lạnh lẽo, lại làm cho Vịnh Nhi rùng mình một cái.”Nói!”

## 67. Chương 74

Chương 74: Người Đông Lỗ hèn hạ

“Là công chúa sai ta làm!” Vịnh Nhi bị làm cho sợ đến “Phịch” một tiếng quỳ xuống, “Công chúa nói không để cho người khác tham gia tranh tài, cho nên sẽ làm cho nô tỳ hạ bã đậu! Là công chúa sai nô tỳ làm a!”

“Vịnh Nhi!” Hoàn Nhan Bảo Châu trăm triệu không nghĩ tới Vịnh Nhi lại nhanh như vậy lại bán đứng nàng, “Vịnh Nhi, Bổn cung vẫn đối ngươi không tệ, ngươi vì sao phải vu hãm Bổn cung? Nếu Bổn cung sai ngươi làm, vì sao Bổn cung tự mình còn có thể ăn đồ như vậy!”

Bởi vì buổi sáng ăn sớm một chút, Hoàn Nhan Bảo Châu cũng tiêu chảy, lúc này khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn thật đáng sợ.

“Người đâu, đem công chúa và cung nữ Vịnh Nhi nhốt lại. Cát Tường, cho người canh giữ chờ tranh tài kết thúc, Bổn vương tra xét lại!”

Phượng Thương cũng không có vào lúc này mà truy cứu chuyện này, chỉ sai Cát Tường mang Hoàn Nhan Bảo Châu cùng Vịnh Nhi đi, chia ra nhốt lại. Hiện tại hắn để ý nhất chính là đám tuyển thủ thân thể khỏe mạnh, tranh tài lửa sém lông mày, cuộc thi chọn lựa đang ở ngày mai, nhưng nếu tuyển thủ không thể tham gia, vậy thì phiền toái lớn.

“Vương gia, bọn họ chỉ sợ là không thể tham gia trận đấu rồi!” Tấn Mặc lắc đầu, viết toa thuốc làm cho người ta đi lấy thuốc.”Thuốc này quá nặng, ngày mai chắc sẽ không có khí lực, không có biện pháp tham gia trận đấu.”

Cái này thì phiền toái lớn rồi. Tất cả tuyển thủ, chỉ có Hoàn Nhan Khang là hoàn hảo, hiện tại phải làm sao bây giờ!

Mai Hương Viên, Phượng Thương đứng ở bên trong hồng mai, cúi đầu đang tự suy ngẫm về cuộc thi tranh tài.

Phượng Thương tính toán từ trong tay mình rút ra mấy người tham gia cuộc thi, mặc dù như vậy có thể sẽ bại lộ một phần thực lực của hắn, nhưng hiện tại đã không có biện pháp nào, nếu như bình thường, tranh tài thắng thua hắn sẽ không để ý, nhưng là lần này có quan hệ đến hạnh phúc của hắn, bại lộ kệ bại lộ chứ sao! Dù sao, ẩn nhẫn lâu như vậy , cũng nên lộ một chút rồi!

Lúc này, Mộ Dung Thất Thất giẫm lên tuyết đi tới bên cạnh Phượng Thương, theo thói quen dựa vào trong ngực của hắn, “Vương gia, không bằng để cho ta đi tham gia cuộc thi tuyển chọn đi!”

“Khanh Khanh?”

Đối với yêu cầu Mộ Dung Thất Thất nói ra, Phượng Thương có chút giật mình, nhưng ngoài kinh ngạc ra lại có chút ít hiểu ý nghĩ của Mộ Dung Thất Thất.”Khanh Khanh, cuộc thi Tứ quốc tranh bá là cuộc thi không bình thường, chuyện này hãy giao cho ta, ngươi yên tâm, ta nhất định đem quán quân tứ quốc tranh bá cuộc thi đoạt tới cho ngươi!”

“Vương gia!” Mộ Dung Thất Thất nắm lấy tay Phượng Thương, nghiêm túc nhìn hắn, “Vương gia, ta thật lòng muốn tham gia cuộc thi tứ quốc tranh bá! Không phải vì quốc gia vẻ vang, cái vinh dự đó không liên quan ta, ta chỉ là muốn đích thân giành lấy hạnh phúc của ta!”

Chuyện Mộ Dung Thất Thất muốn tham gia cuộc thi tranh bá, Tô Mi cùng Tố Nguyệt không đầy một lát biết rồi, thấy tiểu thư muốn đi, hai người này cũng muốn tham gia, lại bị Mộ Dung Thất Thất ngăn cản.”Được rồi, các ngươi an tĩnh chờ đợi kết quả đi, trừ phi các ngươi hoài nghi năng lực của ta?”

“Tiểu thư, thuộc hạ không dám. Chẳng qua là cho tới bây giờ tiểu thư đi chỗ nào thuộc hạ đều đi theo ở bên cạnh tiểu thư, lần này là cuộc thi tứ quốc tranh bá, không phải chuyện đùa, thuộc hạ nguyện ý đi theo bên cạnh tiểu thư, cho dù là nhiều người biết mặt cũng được!”

Tố Nguyệt bình thừơng trầm ổn an tĩnh, thời khắc mấu chốt lại nói ra được lý do thật ra khiến người nghe cảm thấy rất đúng, bất quá Mộ Dung Thất Thất đã quyết định Tố Nguyệt cùng Tô Mi cầu tình cũng không thể thay đổi. “Ta cùng Vương gia đã nói xong, nếu ta thắng, sẽ đem truy phong nhai làm sính lễ tặng, Vương gia cũng đáp ứng!”

“Tiểu thư ——” Tô Mi bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là như vậy, tiểu thư là vì truy phong nhai mới tham gia trận đấu !

“Tốt lắm, các ngươi không cần lo lắng, ta không có việc gì !”

“Không được!” Mặc dù Mộ Dung Thất Thất nói như vậy, hơn nữa năng lực của nàng đúng là không tầm thường, nhưng lần này Tố Nguyệt cắn răng kiên trì ý nghĩ của mình, “Tiểu thư, Tô Mi phản ứng mau, nếu như ngài muốn đi, phải mang theo Tô Mi, có thuộc hạ phía ngoài làm bảo vệ. Nếu tiểu thư không mang theo Tô Mi, Tố Nguyệt không đáp ứng! Mà các huynh đệ Ma Vực cũng sẽ không đáp ứng!”

Có Tố Nguyệt nói lời này…, Tô Mi cũng kiên trì tới cùng, Mộ Dung Thất Thất cuối cùng không thể làm gì khác hơn là gật đầu, để lại Tô Mi đi cùng mình.

Mộ Dung Thất Thất cố ý tham gia, Phượng Thương mặc dù gật đầu đáp ứng, nhưng trong lòng vẫn rất là lo lắng, vẻn vẹn chỉ có hai người Mộ Dung Thất Thất cùng Hoàn Nhan Khang thì không được, suy đi nghĩ lại, liền để cho Như Ý cũng đi theo.

Còn một ngày trước khi cuộc thi tranh bá bắt đầu, tuyển thủ Bắc Chu quốc rốt cục đã xác định xuống—— Mộ Dung Thất Thất, Tô Mi, Hoàn Nhan Khang, Như Ý. Tạm thời là đội ngũ tuyển thủ, còn không biết kết quả sẽ như thế nào .

“Biểu ca, ta biết rồi, nhất định phải bảo vệ Hoàng tẩu an toàn, không để cho nàng rụng một sợi tóc! Ta biết rồi! Ngươi nói tất cả không dưới trăm lần rồi!” Ngày kế, trên đường đi tới cuộc thi, lúc Phượng Thương chuẩn bị mở miệng, Hoàn Nhan Khang lập tức đem ý nghĩ hắn muốn biểu đạt nói tất cả ra.”biểu ca tốt, nàng là vương phi của ngươi nhưng ta là biểu đệ của ngươi a! Làm sao ngươi không quan tâm biểu đệ là ta à!”

“Mạng ngươi lớn!” Phượng Thương nói một câu, đem Hoàn Nhan Khang ngăn đến sít sao .

“Như Ý, thấy được chưa! Vợ còn không có cưới vào cửa đâu, đã sủng ái như vậy, ngày sau chờ biểu tẩu vào phủ, nàng còn không phải là lão Đại Vương Phủ sao?” Hoàn Nhan Khang làm vẻ mặt bất đắc dĩ, nhún vai, thanh âm khoa trương, vẻ mặt lại càng khoa trương.

“Làm sao, Ngũ điện hạ không phục sao?” Mộ Dung Thất Thất ở trong xe ngựa, nghe được thanh âm của Hoàn Nhan Khang, thì vén rèm lên, lộ ra một má lúng đồng tiền xinh xinh.”Vương gia, Ngũ điện hạ cũng trưởng thành rồi, nên kết hôn, tìm người quản hắn đi!”

Mộ Dung Thất Thất vừa nói như vậy, Phượng Thương lập tức rất phối hợp làm bộ như trầm tư, “Khanh Khanh nói rất đúng, chờ trở về ta liền đi tìm cậu ——”

“Đừng, đừng! Ta sai lầm rồi! Ta nhận sai vẫn không được sao!” Hoàn Nhan Khang lập tức bày ra vẻ mặt Khổ Đại thâm cừu, “Biểu tẩu, mới vừa rồi là tiểu đệ đầu óc bị nước vào làm hồ đồ! Là tiểu đệ sai lầm rồi! Lần này tiểu đệ nhất định theo thật sát biểu tẩu phía sau, che chở biểu tẩu chu toàn, một tấc cũng không rời! Về phần chuyện lập gia đình, thì miễn đi, ta còn không có chơi đủ đâu!”

Kể từ khi ở hoàng cung, bị Mộ Dung Thất Thất hãm hại xong, Hoàn Nhan Khang cũng biết cái biểu tẩu này là nữ tử hại người không nháy mắt. Vạn nhất nàng nói với Phượng Thương trở về xin chỉ thị của Hoàn Nhan Liệt, chuẩn bị hoàng tử phi cho hắn, vậy cuộc sống tự do của hắn sẽ không còn! Hắn mới không cần sớm như vậy mà kết hôn, không nên cưới nữ nhân về để bị quản!

“Xì ——” nghe xong Nhan Khang nói như vậy, hơn nữa vẻ mặt hắn cực kỳ khổ sở, Tô Mi cười ra tiếng, đưa tới Hoàn Nhan Khang ghé mắt.

Lúc trước Hoàn Nhan Khang cũng đã gặp Tô Mi, nhưng nàng là tỳ nữ của Mộ Dung Thất Thất, Hoàn Nhan Khang cũng không có cẩn thận chú ý qua, hiện tại vừa nhìn, mới phát hiện cô gái nhỏ này thúy linh , lớn lên khả ái cực kỳ.

“Ngươi cười cái gì?” Hoàn Nhan Khang giục ngựa, đi tới Tô Mi bên cạnh, “Chẳng lẽ ta nói là không đúng sao?”

“Hừ!” Tô Mi hừ nhẹ, ngẩng đầu hất càm lên, “Tiểu thư nhà ta tự nhiên có ta tới bảo vệ, Ngũ điện hạ không cần quan tâm nhiều lắm chuyện này, ngài không gây phiền toái, chúng ta đã a di đà Phật rồi! Chỗ nào có thể trông cậy vào ngươi tới hỗ trợ đây!”

Tô Mi kiêu ngạo, để cho Hoàn Nhan Khang sửng sốt, cô nàng này có ý tứ, rõ ràng là tỳ nữ, nhưng gan lớn như vậy, dám cùng hắn nói chuyện như thế, cũng là so sánh với những người trong cung đó thú vị hơn nhiều.”Ngươi cô gái nhỏ làm sao mà nhanh mồm nhanh miệng như thế! Chẳng lẽ là có kỳ chủ thì có kỳ bộc?”

“Tiểu thư nhà ta tự nhiên là tốt, ta mặc dù ngay cả một phần mười của tiểu thư cũng không bằng, nhưng là so sánh với Ngũ điện hạ, vẫn là dư sức có thừa.”

Tô Mi không thể khiêm nhường mà đối với Mộ Dung Thất Thất ngợi khen, để cho Hoàn Nhan Khang lại càng tò mò. Mộ Dung Thất Thất lúc trước có thể đánh bại Cổ Lệ, đã để cho hắn kinh ngạc, lúc này Tô Mi nhắc tới Mộ Dung Thất Thất, lại càng là vẻ tự hào, đôi chủ tớ này chẳng lẻ còn có cái gì không có bày rõ ra?

Mặc dù nghĩ như vậy, trong miệng Hoàn Nhan Khang nói ra cũng là lời nói mát, “Dừng! Ngươi cũng không nên nói mạnh miệng! Rốt cuộc người nào lợi hại, chúng ta ở trên cuộc thi phân cao thấp đi!”

“So thì so, ai sợ ai!”

Hoàn Nhan Khang “Khiêu khích” đã trực tiếp kích phát ý muốn chiến đấu của Tô Mi , “Người nào đừng thua rồi khóc nhè là tốt rồi! Nếu không đường đường hoàng tử điện hạ, có thể bị mất mặt mũi hết đó!”

“Ngươi!” Hoàn Nhan Khang chỉ vào Tô Mi, “Ngươi” một hồi lâu, cũng không có nói được gì.

Hắn là hoàng tử, người nhìn thấy hắn không phải là cung kính, cúi đầu khom lưng sao? Vừa vặn gặp phải đôi chủ tớ Mộ Dung Thất Thất đây, chủ nhân khi dễ hắn cũng thôi, vì Mộ Dung Thất Thất bên cạnh còn có Phượng Thương làm đại thần, hắn đắc tội không được. Nhưng vì sao người bên cạnh Mộ Dung Thất Thất cũng “Khi dễ” hắn như vậy? Hơn nữa, vì sao hắn bị người ta khi dễ, mà trong lòng còn rất hưng phấn? Trừ khi hắn có khuynh hướng bị ngược đãi? Hoàn Nhan Khang không nói chuyện, Tô Mi đắc ý nở nụ cười, nhìn thấy gương mặt xinh đẹp bởi vì khí trời lạnh, mà trở nên đỏ bừng, tỏ ra mê người, hợp với ánh mắt đen lúng liếng, Hoàn Nhan Khang nhìn sửng sốt.

“Nhìn cái gì vậy, chưa từng thấy mỹ nữ a!” Thấy Hoàn Nhan Khang cứ nhìn mình chằm chằm, Tô Mi trừng mắt, càng thêm xinh đẹp.

“Đã thấy mỹ nữ, chính là chưa từng thấy hạt tiêu cay như ngươi vậy!” Ngay cả Hoàn Nhan Khang cũng không có tự mình nhận thấy được, trong giọng nói của hắn có chút biến vị. Bất quá, hắn không có phát hiện, cũng không có nghĩa là người khác không có nghe ra.

“Hạt tiêu cay, Tô Mi, cái tên này rất thích hợp với ngươi!” Mộ Dung Thất Thất vẫn đánh giá hai người này, dọc theo đường đi nhìn bọn họ đấu võ mồm , nàng làm sao lại cảm thấy ánh mắt Hoàn Nhan Khang nhìn Tô Mi có chút khác lạ, chẳng lẽ là nàng quá nhạy cảm?

“Tô Mi? Tô Mi ——khởi họa nga mi, tên rất hay, tên rất hay!”

Hoàn Nhan Khang nói như vậy, Tô Mi nhất thời đỏ mặt, vì sao tên của mình từ trong miệng hắn đọc ra, lại có ý nghĩa vậy? Người này miệng lưỡi trơn tru, vừa nhìn chính là Hoa Hoa hoàng tử! Quần áo lụa là thiếu gia! Xem ra nên cho hắn một chút dạy dỗ!

Nghĩ như vậy, Tô Mi nhẹ giọng đi tới sau lưng Hoàn Nhan Khang, trước hết quất vào chân ngựa của Hoàn Nhan Khang. Tuấn mã chấn kinh, dạt chân rồi xoay người về phía trước.

“Ai nha, Hạt tiêu cay, ngươi muốn mưu sát a!” Hoàn Nhan Khang nắm dây cương thật chặc, mặc dù ngoài miệng kêu đến khoa trương, trên tay công phu cũng không kém, chẳng qua là chốc lát, đã khống chế được con ngựa luống cuống, “Lần sau muốn mưu sát cũng nói trước một tiếng, ta sẽ rửa cổ để cắt a!”

“Phi!” Tô Mi đỏ mặt lên, “Đăng đồ tử! Không để ý tới ngươi!” Tô Mi giục ngựa đi tới cạnh xe ngựa, nhỏ giọng cùng Mộ Dung Thất Thất nói chuyện, cũng không có để ý tới Hoàn Nhan Khang.

Nhìn cô gái nhỏ gương mặt thanh tú hé ra hai má hồng hồng, Hoàn Nhan Khang cười lắc đầu. Rốt cuộc cũng là tiểu nha đầu, chịu không được kích thích, có ý tứ, có ý tứ!

Hoàn Nhan Khang không biết, khóe miệng hắn lại không tự chủ hiện lên nụ cười xấu xa, mà nụ cười kia lại bị Mộ Dung Thất Thất thu hết vào mắt.

Không có Tô Mi đấu võ mồm , Hoàn Nhan Khang an tĩnh rất nhiều, mà an tĩnh để cho hắn có chút không quen, nên quay đầu lại nhìn Tô Mi, nhưng đối phương đối với hắn hờ hững, để cho Hoàn Nhan Khang lần đầu tiên có loại cảm giác mất mặt mũi. Lại bị một tiểu tỳ nữ xem thường, xem ra hắn nhất định phải đại triển quyền cước trong cuộc thi mới được!

Trên sân cuộc thi tranh tài, yêu tháp dựng ngoài thành. Vì lần này ra đề mục chính là Đông Lỗ quốc, cho nên địa điểm chọn lựa cuộc thi cũng là Đông Lỗ quốc chọn .

Yêu tháp này ở Phật Đà tự, Phật Đà tự trước kia từng cường thịnh một thời, sau lại bởi vì chiến hỏa mà bị hủy, duy chỉ để lại một ngọn yêu tháp cô linh, cao cao vững trong đám mây.

Lúc này, tứ quốc tuyển thủ đã tới.

Bắc Chu quốccó hai nam hai nữ , Tây kỳ quốc cũng như thế, Nam Phượng quốc trừ Long Đa cùng Hạ Lan Liên Y, còn có năm người, chỉ có Đông Lỗ quốc là người nhiều nhất.

Đông Lỗ quốc tới trễ nhất, hơn nữa tuyển thủ đều ở dịch quán, không có lộ diện, lần này vừa ra tới, quả là cho Mộ Dung Thất Thất thêm kiến thức. Năm mươi người! Tổng cộng năm mươi người!

“Biểu tẩu, thấy không, Đông Lỗ quốc muốn dùng chiến thuật biển người đấy!” Hoàn Nhan Khang cười lạnh một tiếng, “Mỗi lần đều không biết xấu hổ như vậy, muốn dùng thịt đè người sao. Bọn Đông Lỗ quốc chẳng lẽ cứ dùng một chiêu hoài vậy hả?”

“Xì ——” Tô Mi vừa nghe, liền cười. Người này nói chuyện thật biết móc nghéo!

“Mi nhi, cười gì? Đừng sợ bọn họ! Yên tâm, đợi lát nữa ta tự thân xuất mã, lập tức đưa bọn họ toàn bộ bắt vào!” Thấy Tô Mi nét mặt tươi cười như hoa, Hoàn Nhan Khang Hựu đã không nhịn được mà “Đùa giỡn” nàng.

“Hừ! Không cần! Ta chỉ cần theo sát tiểu thư nhà chúng ta là được! Còn có, không được kêu ta Mi nhi, ngươi có nghe hay không!” Tô Mi liếc Hoàn Nhan Khang một cái, đứng ở phía sau Mộ Dung Thất Thất, cái miệng nhỏ nhắn chu chu , hoàn toàn không đem Hoàn Nhan Khang để vào trong mắt.

“Hắc hắc!”

Bị khinh bỉ, Hoàn Nhan Khang lại cười khúc khích , để cho Tô Mi càng cảm thấy đầu óc của Ngũ hoàng tử này có vấn đề.

“Vương gia, nếu cuộc thi tranh tài là do Đông Lỗ quốc ra đề mục, bọn họ có thể tuẫn tư vũ tệ (thiên vị) hay không?” Mộ Dung Thất Thất nhìn trận thế của Đông Lỗ quốc, lại nhìn một chút yêu tháp trước mắt, trong lòng có chút nghi vấn. Đông Lỗ quốc vốn là nhân số đông hơn, nếu như muốn ăn gian, vậy những quốc gia khác không phải là mất tiên cơ sao?

“Chiêu Dương công chúa xin yên tâm, ta có thể bảo đảm chuyện ngươi lo lắng sẽ không phát sinh.”

Không đợi Phượng Thương trả lời, một tiếng nói nam nhân tràn đầy từ tính truyền tới, nhìn lại, có một nam tử áo lam từ nơi không xa đi tới.

Nam tử này mặc áo màu lam giống màu Tấn Mặc yêu thích,nhưng Tấn Mặc là màu lam sắc trời, mà trên người hắn là màu lam thâm thúy như biển rộng. Vạt áo dùng chỉ bạc thêu sóng biển, còn có cá chép đang tung mình, toàn bộ trông rất sống động.

Mộ Dung Thất Thất ngẩng đầu, đánh giá người nam nhân này. Lông mày dính vào tóc mai, mắt phượng hẹp dài, khi nhếch môi mỏng, không có yêu nghiệt cùng lãnh ngạo như Phượng Thương, ngược lại hiền hoà, cùng nụ cười ấm áp, nhìn như vô cùng thân thiết.

“Ta là Già Lam, là người lần này ra đề mục. Hôm nay nội dung cuộc thi tranh tài, chính là chỗ Trấn yêu tháp này. Phật có bảy cấp Phật, người có thất tình lục dục, tháp này mỗi một tầng đều có khảo nghiệm khác biệt, có thể bình an tới đỉnh tháp, chính là tuyển thủ lấy được tư cách vào trận chung kết.”

“Không phải đâu!” Lập tức, có người kêu lên, “Tầng bảy, chẳng phải là thất trọng tỷ thí sao? Lần này vòng loại cuộc thi không phải là so đấu bảy trận à! Vạn nhất không có một người thông qua thì làm sao bây giờ?”

“Không ai thông qua?” Già Lam khẽ mỉm cười, khóe miệng giống như hoa quỳnh nở rộ, “Không ai thông qua, vậy thì không có thắng bại, tất cả mọi người đều thua.”

“Làm sao như vậy được!”

Nghe Già Lam vừa nói, tất cả mọi người nghị luận rối rít, từ ngoài tháp căn bản là nhìn không ra nội dung trong tháp , rốt cuộc là cái dạng tranh tài gì, thật là làm cho người hiếu kỳ.

“Vô luận dùng phương pháp gì, bất kể ngươi đánh bại địch nhân hay là đồng đội, chỉ cần ngươi tới đỉnh tháp, đó chính là người thắng!”

Thanh âm Già Lam tràn đầy đầu độc, mà câu kia “Bất kể ngươi đánh bại địch nhân hay là đồng đội” , để cho Mộ Dung Thất Thất chân mày cau lại, “Nghe ý tứ lời ngươi nói, chẳng lẽ là muốn chúng ta tự giết lẫn nhau sao?”

“A ——” thấy Mộ Dung Thất Thất rất nhanh đã bắt được ý tứ giấu diếm trong giọng nói mình, Già Lam không khỏi hướng về phía tiểu nữ nhân này mà càng khắc sâu ý nghĩ , “Công chúa, nhân tại giang hồ, thân bất do kỷ. Tất cả huyền bí đều ở trong Tháp Lý, công chúa nếu là tuyển thủ dự thi, sao không đi vào thử một lần đây!”

“Không cần ngươi nói, đây là tự nhiên!”

Lúc này, trong lòng Mộ Dung Thất Thất đã đối với thất trọng tháp trong cuộc thi vòng loại này có một loại cảm giác khác lạ. Tháp này, tản ra hơi thở nguy hiểm , bên trong rốt cuộc có cái gì, trừ Già Lam ra ai cũng không biết. Mà trong lời hắn nói mới rồi, rõ ràng có vẻ như xem cuộc vui, chẳng lẽ hắn cũng sẽ trơ mắt nhìn tuyển thủ Đông Lỗ quốc đi chịu chết sao?

“Vào tháp, cửa tháp cũng sẽ bị khóa lại, chỉ có thể đợi có người qua tầng bảy khảo nghiệm, xuất hiện ở đỉnh tháp, cửa tháp mới có thể bị mở ra.” thời điểm nói những lời này, trên mặt Già Lam vẫn duy trì nụ cười ôn hòa như cũ, cười đến giống như Xuân Phong tháng năm, ấm áp , làm cho người ta bị lạc ở nơi trong tươi cười này, hơi mất điểm một chút chính là trong giọng nói hắn có chút ít lạnh lẻo.

Người này trong lời nói rốt cuộc cất giấu ý gì? Long Trạch Cảnh Thiên chân mày cau lại. Nếu như không có người thông qua khảo nghiệm, thì tháp này không phải là sẽ không mở ra nữa, vậy mọi người không phải đều bị vây ở bên trong, chết đói sao? Già Lam có phải ý tứ này hay không?

“Muốn đổi ý , bây giờ còn có thể rút lui được.” Thấy có người chần chờ, Già Lam tiếp tục cười nói, “Nếu như không có người rút lui khỏi, xin mời các vị tuyển thủ vào tháp đi!”

“Khanh Khanh, ngươi không nên đi! Ta cảm thấy được Tháp này không có đơn giản như vậy!” Phượng Thương cũng nhận thấy được Già Lam là một nhân vật nguy hiểm, trong nụ cười của hắn tản ra hơi thở bóng tối, mà Tháp Lý khẳng định không dễ vượt qua.

Thấy Phượng Thương lo lắng cho mình, Mộ Dung Thất Thất rất cảm động, nhưng nàng nếu không đi, để cho Tô Mi bọn họ đi, nàng càng không yên lòng. Hơn nữa, tháp này cũng đã làm Mộ Dung Thất Thất rất hiếu kỳ, trên mặt Già Lam cổ tự tin kia rốt cuộc từ đâu mà đến?Trừ khi Tháp Lý còn có cái gì bí ẩn khác?

“Vương gia, ta không sao , ngươi yên tâm!”

“Khanh Khanh!” Phượng Thương nắm tay Mộ Dung Thất Thất, trong tiềm thức hắn cảm thấy lần chọn lựa cuộc thi này không có đơn giản như vậy, Già Lam rốt cuộc là người nào? Vì sao bên Đông Lỗ quốc cũng không có nhân vật như thế truyền đến? Hơn nữa trong lúc biểu lộ hắn tựa tiếu phi tiếu, tiết lộ ra tin tức nguy hiểm , nếu như Mộ Dung Thất Thất đi vào sau đó có vấn đề thì làm sao bây giờ? “Vương gia, ta sẽ Bình An trở lại !” Mộ Dung Thất Thất đi tới bên Phượng Thương ở trên môi rơi xuống nụ hôn, “Vương gia, chờ ta trở lại!”

Mộ Dung Thất Thất chủ động hôn mình, lại trước nhiều người như vậy, để cho Phượng Thương suýt nữa đỏ mặt. Chẳng qua là không đợi Phượng Thương hôn trả lại, bỗng nhiên cảm giác được trên lưng tê rần, hắn lại bị Mộ Dung Thất Thất điểm huyệt.

“Vương gia, đắc tội! Nhất định phải ngoan ngoãn một chút chờ ta! Chúng ta đi!” Thấy những người của ba quốc gia khác đã vào tháp, Mộ Dung Thất Thất cũng dẫn ba người Hoàn Nhan Khang vào tháp.

Vẫn chờ Mộ Dung Thất Thất vào Tháp Lý, Tấn Mặc mới đưa Phượng Thương giải khai huyệt đạo, vừa giải khai, Tấn Mặc đã bị Phượng Thương níu lên, “Tại sao không ngăn cản nàng? Tại sao không giải huyệt cho Bổn vương!”

“Vương gia, trước công chúng , ngươi cho ta chút mặt mũi đi.” Tấn Mặc ho hai tiếng, mới bị Phượng Thương để xuống .”Vương gia không cần lo lắng, công chúa nhất định sẽ bình an trở lại !” Thấy Phượng Thương muốn đuổi theo Mộ Dung Thất Thất, hắn chặc chẽ đi phía trước đem Phượng Thương ngăn lại.

“Bình An? ! Ngươi có thể bảo đảm sao!”

“Vương gia! Ngươi có thể mỗi lần đụng phải chuyện của vương phi đừng mất đi lý trí được không? Trước tiên làm cho đầu óc thanh tĩnh lại, Nam Lân vương gặp chuyện không hoảng hốt rốt cuộc đi đâu rồi?” Thấy Phượng Thương như vậy, Tấn Mặc cũng nổi giận, bất kể Phượng Thương có vui vẻ hay không, Tấn Mặc cũng đem Phượng Thương kéo qua một bên, “Công chúa nếu không thể Bình An trở lại, ta tự mình chặt đầu của mình chôn cùng với công chúa!”

“Vương gia còn nhớ rõ lúc trước ta nhắc tới đệ tử Liên công tử của sư phụ ta sao? Thật ra thì sư đệ của ta, chính là công chúa, công chúa, chính là Liên công tử.” Thấy Phượng Thương mặt mày khó coi, Tấn Mặc không cách nào khác, chỉ có thể đem thân phận của Mộ Dung Thất Thất thẳng thắn nói ra ngoài, cái này, thật khiến Phượng Thương kinh ngạc.

“Nàng là Liên công tử nổi tiếng trong giang hồ? Liên công tử không phải là nam nhân, không phải là sư đệ ngươi sao?” Thì ra là như vậy, khó trách nàng có thể từ trong tay Vô Cực Cung chạy trốn, còn đánh bại Cổ Lệ. . . . . .

“Vương gia, ta cũng gần đây mới biết. Xin Vương gia yên tâm, buông lỏng tinh thần, chờ công chúa trở lại đây! Chúng ta chỉ cầnkiên nhẫn đợi chờ!”

Có lời nói của Tấn Mặc…, tim Phượng Thương mới hơi bình tĩnh một chút, nhưng lúc này trong lòng hắn càng thêm khiếp sợ. Mộ Dung Thất Thất dĩ nhiên là Liên công tử? Cái tên diệu thủ hồi xuân, nhưng tính cách quái dị, cho tới bây giờ đều”Thấy chết mà không cứu” , chỉ nhìn bệnh nhân có thuận mắt hay không, mới Thi châm bỏ thuốc Liên công tử sao? !

Phượng Thương chờ ở ngoài Trấn Yêu tháp, tuyển thủ dự thi đã vào bên trong tầng tháp thứ nhất.

Trấn yêu tháp toàn bộ dùng cự thạch đựng lên, là một ngọn Thạch tháp, ở trong thạch tháp, căn bản là nghe không được thanh âm phía ngoài. Chờ mọi người sau khi tiến vào, cửa tháp đột nhiên”Răng rắc” một tiếng khép lại, thanh âm nặng nề chấn động trong lòng mọi người.

Không đợi đám tuyển thủ thích ứng hoàn cảnh Tháp Lý, năm mươi người Đông Lỗ quốc đã đem những tuyển thủ tam quốc khác đều vây lại.

“Các ngươi muốn làm cái gì?” Mộ Dung Thanh Liên tay cầm nhuyễn kiếm của mình, nhìn những người Đông Lỗ quốc, bọn họ cả đám đều mắt nhìn chằm chằm vào, mang trên mặt nụ cười hèn hạ, phảng phất bọn họ là sói, mà những tuyển thủ của tam quốc khác là dê con vào miệng sói vậy.

“Ha hả, làm gì? Đương nhiên là giết các ngươi!” Một người cao cao kêu la lên, “Chỉ có các ngươi đều chết hết, thì cuộc thi bốn quốc tranh bá lần này Đông Lỗ quốc chúng ta mới là vô địch!” “Hèn hạ!” Tô Mi há mồm mắng.

“Ha ha ha!” Nghe Tô Mi nói như vậy, tuyển thủ Đông Lỗ quốc nở nụ cười, “Cô nàng, ngươi là lỗ tai điếc hay sao? Mới vừa rồi Già Lam đại nhân nói tranh tài quy tắc, ‘ bất kể đánh bại địch nhân hay là đồng đội, chỉ cần tới đỉnh tháp, đó chính là người thắng ’. Chúng ta dĩ nhiên trước tiên phải đem những thứ chướng ngại như các ngươi giết chết mới đúng a!”

“Thật là vô sỉ!” Tô Mi mắng, “Muốn giết chết chúng ta, còn phải xem các ngươi có bản lãnh này hay không!”

“Đúng! Mi nhi nói rất hay!” Hoàn Nhan Khang cũng kêu lên, “Muốn giết chết tiểu gia, cũng không biết là các ngươi có bản lãnh hay không!”

“Khụ khụ!” Tô Mi hoàn toàn bị đánh bại, không nhịn được quét Hoàn Nhan Khang một cái. Vị gia này trừ một thân quý giá nhìn là hoàng tử,còn lại nhìn không ra chút thân phận hoàng tử. Cô gia nhà mình, đó mới là ưu nhã , thì ngược lại vị hoàng tử điện hạ này mỗi lời ra khỏi miệng đều thô tục, làm sao cũng không giống như là nhi tử của hoàng thượng, trừ phi nhận sai hài tử?

Lời nói của Hoàn Nhan Khang đại biểu tiếng lòng của tam quốc, mặc dù đối phương có năm mươi người, tuyển thủ tam quốc bọn họ cộng lại cùng nhau cũng mới mười lăm người, đối phương là hơn gấp ba lần bọn họ, nhưng là nhân số đại biểu không được vấn đề. Lúc này, bởi vì Đông Lỗ quốc khiêu khích, tuyển thủ tam quốc ngược lại đứng ở chung một chiến tuyến.

Chẳng qua là, người của Đông Lỗ quốc tựa hồ đã sớm ngờ tới tam quốc sẽ đoàn kết, nên không cho bọn hắn có cơ hội hợp tác.

“Giết!” người dẫn đầu Đông Lỗ quốc ra lệnh một tiếng, năm mươi người rút ra vũ khí của mình, phân tán thành ba nhóm, đem tam quốc tuyển thủ chia ra vây quanh ở trong ba vòng.”Chia nhau làm việc!”

“Cũng là giỏi tính toán!” Mộ Dung Thất Thất nhìn bốn người bọn họ bị mười mấy tuyển thủ Đông Lỗ quốc vây quanh.

“Biểu tẩu, những thứ tôm nhỏ này, để cho ta là được, ngươi nghỉ ngơi ——”

Không đợi Hoàn Nhan Khang nói xong, Tô Mi quát lên”Che miệng” , tự mình che miệng lại, đem một bọc bụi màu lam hướng người Đông Lỗ quăng.

Những người Đông lỗ kia không kịp che miệng, hít bụi vào, toàn bộ xụi lơ nằm trên mặt đất.

“Băng quả!” Tô Mi vỗ tay phát ra tiếng, cau mày hướng Hoàn Nhan Khang làm mặt quỷ, đi tới bên cạnh Mộ Dung Thất Thất, “Tiểu thư, làm xong rồi! May mà tiểu thư có dự kiến trước, để cho ta ở trước trận chuẩn bị vài thứ, nếu không bị những thứ tinh trùng lên não này hãm hại rồi, còn không biết chết như thế nào!”

“Oa oa wow!” Hoàn Nhan Khang không biết Tô Mi quăng độc gì, chẳng qua là ngửi thấy được một trận mùi hoa, mười ba người vây công bọn họ toàn bộ ngã xuống, độc này cũng thật sự quá lợi hại đi!

“Mi nhi, thuốc này ngươi mua chổ nào? Ngày khác ta cũng muốn mua một bọc, xem ai không vừa mắt thì ném người đó!”

Hoàn Nhan Khang lời vừa nói ra…, bị Tô Mi trực tiếp xem như hắn lảm nhảm, lười phản ứng với Hoàn Nhan Khang, Tô Mi trực tiếp rút chủy thủ, đi tới bên người đám người Đông lỗ đang té xỉu.

Cái này chỉ khiến người ngất đi, không đủ để trừng phạt bọn họ không biết kính trọng đối với tiểu thư, Tô Mi xem ra, những thứ người tâm địa ác độc như Đông lỗ này hoàn toàn không có cần thiết giữ lại!

“Sưu sưu sưu!” chủy thủ trong tay Tô Mi giống như lưỡi hái thu hoạch lúa mạch, chính xác không có sai lầm xẹt qua yết hầu những người này, máu tươi ồ ồ chảy, không đầy một lát trong không khí đã nhiễm mùi vị máu tanh.

Mười ba người, chẳng qua chỉ trong thời gian nháy mắt, đã chặt đứt tánh mạng trong tay Tô Mi.

“Ách ——” nhìn chủy thủ nhuốm máu trong tay Tô Mi, Hoàn Nhan Khang hoàn toàn ngây người. Đao pháp của nàng vô cùng tốt, hạ thủ cực nhanh cực chuẩn, hơn nữa, cô nàng này thật sự là quá ác chỉ một đao là trí mạng. giết những người Đông lỗ đang ở trước mặt nàng, hoàn toàn tựa như giết con gà con vậy.

“Sùng sục ——” Hoàn Nhan Khang nuốt nuốt nước miếng, sờ sờ cổ họng của mình, không nhịn được mà rùng mình một cái. Hạt tiêu cay thật đúng là sắc bén danh phù kỳ thực a!

Không chỉ Hoàn Nhan Khang, Như Ý cũng bị dọa. Tô Mi biết võ Như Ý cũng không có nghĩ tới.

Vốn cho rằng Vương Phi là mỹ nhân mềm mại, nhưng ngày đó thủ đoạn Mộ Dung Thất Thất trêu đùa Cổ Lệ, đã lập tức phá vỡ ấn tượng này. Vốn cho là hai tỳ nữ bên cạnh Mộ Dung Thất Thất ôn nhu ngọt ngào, bây giờ nhìn một màn này, Như Ý hoàn toàn giác ngộ! Nữ nhân có thể đi theo bên cạnh Vương Phi, cũng không đơn giản, thì sao có thể là hạng người hời hợt đây!

Thấy Hoàn Nhan Khang cùng Như Ý giống như nhìn người ngoài hành tinh mà đánh giá nàng cùng Tô Mi, Mộ Dung Thất Thất mở miệng cười, “Làm sao, bị dọa ?”

“Biểu tẩu, ta quá sùng bái ngươi! Sau này tiểu đệ theo biểu tẩu lăn lộn!” Nhìn Tô Mi xong lại nhìn Mộ Dung Thất Thất, Hoàn Nhan Khang hoàn toàn hiểu một cái đạo lý, mọi người đi theo Mộ Dung Thất Thất lăn lộn đều rất mạnh mẽ a. Tỷ như Tô Mi, nhìn hoạt bát nóng bỏng, thật ra thì giết người không chút bẩn thỉu, thật là đẹp đến ngây người!

“Theo tiểu thư nhà lăn lộn? Trước muốn qua cửa ải của ta đã! Bên cạnh Tiểu thư nhà ta cũng không giữ phế vật!” Tô Mi hừ nhẹ, trên dưới lướt qua Hoàn Nhan Khang, tựa hồ muốn nói”Ngươi có tư cách sao?”

“Ngươi không tin tiểu gia! Ngươi xem thường ta!” Bị Tô Mi miệt thị, hoàn toàn chọc giận tự ái nam nhân của Hoàn Nhan Khang, “Ngươi chờ xem! đòn sát thủ của Tiểu gia còn không có sử dụng đâu, đợi lát nữa mở to mắt của ngươi nhìn cho rõ ràng!”

Hoàn Nhan Khang mở miệng một tiếng là tiểu gia, thì ở chỗ phía sau đã có người đánh tới, “Cẩn thận!” Tô Mi mở miệng nhắc nhở, nhưng chậm một bước, đại đao trong tay đối phương đã giơ lên, bổ về phía bả vai Hoàn Nhan Khang. “Vô sỉ! Thế nhưng đánh lén!” Hoàn Nhan Khang không chút hoang mang, thân thể lui về phía sau, lưng quay về phía người này, bảo kiếm trong tay lại trực tiếp đâm vào bụng của hắn, “Đi chết đi!” Nhấc chân, một cước đem người này đá văng, Kiếm cũng thuận thế rút lại, người nọ máu tươi phun hắn một thân.

“Ta kháo, bẩn đã chết!” Thấy y phục mình bị nhuộm đỏ, Hoàn Nhan Khang mang vẻ mặt chán ghét, vội vàng nhảy ra, sợ sẽ lây dính huyết khí.

Hoàn Nhan Khang không có chuyện gì, Tô Mi thở phào nhẹ nhỏm. Người này nhìn một dạng đúng là con nhà giàu, công phu cũng không kém, ít nhất có thể tự vệ!

“Như thế nào, Tiểu Mi nhi, có phải say mê tiểu gia đẹp trai kiếm pháp giỏi hay không?” Thấy Tô Mi đầu mày buông lỏng, trong lòng Hoàn Nhan Khang vui mừng, cười đưa tới, giống như đứa trẻ đòi hỏi kẹo ngọt, cười đến vui vẻ.

“Cắt ——công phu như mèo quào của ngươi kia, đợi lát nữa đừng bắt ta đoạn hậu cho ngươi là tốt rồi!”

“Tiểu Mi nhi, ngươi nói như vậy thật ra là quá làm tổn thương một đại nam nhân như ta!” Đang nói chuyện Hoàn Nhan Khang lại giết chết hai kẻ đánh lén, “Thuốc ngươi mới dùng vừa rồi có còn hay không? Ném một bọc nữa đi! Đem bọn họ đánh xỉu chúng ta lên đỉnh tháp đi!”

“Không có .” Tô Mi nhún nhún vai, “Ngươi cho rằng ‘ Lam Sắc Yêu Cơ ’ rất rẻ sao? Ta đã xài năm trăm lượng bạc trắng mới mua được, còn phải thông qua quan hệ với người quen mới đưa cho ta! Ngươi muốn, ta bán rẻ cho ngươi một chút đi, ta lấy một trăm lượng phí, tổng cộng sáu trăm lượng tốt lắm!”

“Sáu trăm! Ngươi làm thịt người a! Chủ Tử ta của ngươi có tiền như vậy, lúc trước không phải là đòi mười vạn hoàng kim của một tên ngu ngốc sao, ngươi lấy một chút không phải được à?”

“Đó là của tiểu thư ! Không phải là của ta! Ngươi rốt cuộc có hiểu hay không a!”

Đang cùng người Đông lỗ đánh nhau Hạ Lan Liên Y vừa nghe mình thành người ngu ngốc trong miệng Hoàn Nhan Khang, vừa phân thần, suýt nữa bị chém đả thương.

Né tránh xong, Hạ Lan Liên Y một kiếm chém người này, cũng phẫn hận nhìn Mộ Dung Thất Thất bên kia một cái. Bị ép đi mười vạn hoàng kim, làm hại tiền của hắn quay vòng không được, còn vô duyên vô cớ mất đi một tuyển thủ, những điều này là do Mộ Dung Thất Thất làm chuyện tốt!

Mà tuyển thủ Tây kỳ quốc bên này, phối hợp rất tốt, bình tĩnh, cho nên Long Trạch Cảnh Thiên mới có càng nhiều lực chú ý tới Mộ Dung Thất Thất bên kia, nghe Tô Mi nhắc tới “Lam Sắc Yêu Cơ” , Long Trạch Cảnh Thiên chân mày cau lại.

“Lam Sắc Yêu Cơ” nghe nói xuất xứ từ Ma Vực, là Độc Tiên Nhi phối trí . Lúc trước khi nhìn đến Mộ Dung Thất Thất khiêu vũ thời điểm, hắn đã đem Mộ Dung Thất Thất xem làm Độc Tiên Nhi, sau lại hồi tưởng đến dung mạo của Mộ Dung Thất Thất, mới phát hiện dung mạo hai người này hoàn toàn khác biệt một trời một vực, thật không biết hắn lúc ấy làm sao lại đem hai người này cho rằng một người .

Hiện tại, trong tay Tô Mi “Lam sắc Yêu Cơ” là mua, thì càng thêm chứng minh Mộ Dung Thất Thất không phải là Độc Tiên Nhi.

Nếu như Mộ Dung Thất Thất là Độc Tiên Nhi, nàng chỉ cần đi lên sẽ đem những người này mê đảo, lấy thủ đoạn Độc Tiên Nhi giết người, đừng nói vây công bọn họ mười mấy người, cho dù đối phó tất cả tuyển thủ Đông Lỗ quốc cũng không cần dùng cách thức phức tạp như thế đnày!

Long Trạch Cảnh Thiên là thông minh quá sẽ bị thông minh hại, hắn không biết, những lời này là Tô Mi cố ý nói cho hắn nghe . Kể từ khi cùng Cổ Lệ quyết đấu, ngày đó bị Long Trạch Cảnh Thiên nhận thức thành Độc Tiên Nhi sau, Mộ Dung Thất Thất vẫn muốn bỏ đi ý nghĩ này của hắn, cho nên mới có một màn hôm nay.

tuyển thủ Đông Lỗ quốc thấy người của bọn họ vây công Mộ Dung Thất Thất chỉ trong chốc lát đã bị Tô Mi giết chết, lại từ những nhóm người khác rút đi một chút để đặc biệt đối phó bên này.

Thấy lại có người tới đây bao vây, khóe miệng Hoàn Nhan Khang lộ ra một nụ cười xấu xa, ánh mắt cũng trở nên sắc bén , “Như Ý, mới vừa rồi để cho tiểu cô nương đoạt trước, hai người chúng ta là đại nam nhân quả thật mất hết mặt mũi rồi! Hiện tại những người này là của chúng ta , đừng để cho tiểu cô nương người ta xem thường chúng ta!”

Đối với Hoàn Nhan Khang an bài, Như Ý phi thường hài lòng. Lúc trước Tô Mi chẳng qua là thủ đoạn nho nhỏ đã làm cho mười mấy người kia, toàn bộ đến gặp Diêm vương, hai người nam nhân bọn họ ngược lại không có việc gì, làm sao đều cảm thấy có chút mất mặt, hiện tại lại có người đến chịu chết, lần này cũng không thể để cho Tô Mi giành trước, bọn họ là nam nhân, không thể núp ở sau lưng nữ nhân hưởng thụ.

“Ta nghe điện hạ !”

Hai người này nam nhân đạt thành nhất trí sau, kiếm trong tay múa càng thêm sáng lạng. Như Ý là thiếp thân thị vệ của Phượng Thương, có thể bảo vệ Phượng Thương, công phu tự nhiên không tầm thường, về phần Hoàn Nhan Khang, mặc dù nhìn qua lưu manh bĩ khí, luôn là hỉ hả không đứng đắn, nhưng thời khắc mấu chốt, hắn hạ thủ cũng vô cùng sắc bén.

Có nam nhân tự tiến lên làm tiên phong, Mộ Dung Thất Thất dứt khoát thối lui đứng xem cuộc vui. Cũng là Tô Mi muốn động thủ, nhưng hai người kia chưa cho nàng cơ hội, đem nàng nóng đến phát cáu.

“Chờ xem! Phía trên này còn có sáu tầng, một tầng đi quá, còn có thời điểm bận rộn, hiện tại trước hết giữ lại thể lực đã.” Thấy Tô Mi tay ngứa ngáy, Mộ Dung Thất Thất nở nụ cười.

“Dạ! Ta nghe tiểu thư !”

Ước chừng qua nửa canh giờ, đánh nhau ở lầu một mới hoàn toàn dừng lại. Trừ Mộ Dung Thất Thất bên này bốn người lông tóc không tổn hao gì, những tuyển thủ khác của hai nước kia cũng có người bị thương, mà người Đông Lỗ quốc chết hơn phân nửa, chỉ có sáu người vứt bỏ vũ khí đầu hàng.

Hoàn Nhan Khang vốn là muốn nhân cơ hội giết sáu người này, cuối cùng ở thời khắc trước mắt bị Mộ Dung Thất Thất ngăn cản.

“Biểu tẩu, những người này giết là tốt rồi, tại sao còn muốn giữ lại bọn họ?” Vừa nghĩ tới hành vi ti tiện của Đông Lỗ quốc, Hoàn Nhan Khang tức giận bốc lên. Nếu không phải Mộ Dung Thất Thất có dự kiến trước, chuẩn bị độc dược, bọn họ nói không chừng sẽ cùng tuyển thủ của hai nước khác giống nhau, có người chết hay bị thương. Trước khi đến hắn đã đáp ứng Phượng Thương, bảo vệ Mộ Dung Thất Thất, không để cho nàng có bất kỳ tổn thương nào. Nếu là lần này vạn nhất Mộ Dung Thất Thất có cái gì sơ xuất, hắn làm sao hướng biểu ca giao phó? Cho nên, những người này đáng chết!

“Lầu này đi lên còn không biết có cái gì chờ chúng ta, không bằng để cho bọn họ đi dò đường. Vừa lúc một tầng lầu một người. . . . . .”

Mộ Dung Thất Thất nói như vậy, Hoàn Nhan Khang lập tức hiểu , gương mặt đẹp trai lập tức mi phi sắc vũ , “Biểu tẩu, ngươi thật là ác a! Điểm quan trọng như vậy cũng có thể nghĩ ra được, tiểu đệ thật là bội phục ngươi a!”

“uy uy uy! Ngươi nói cái gì đây! Tiểu thư nhà ta cái này gọi là thông minh, đây là trí khôn, ngươi có hiểu hay không!” Thấy Hoàn Nhan Khang lên tiếng nói xấu đối với Mộ Dung Thất Thất, Tô Mi lại nhảy ra ngoài, “Tiểu thư nhà ta mới không giống người tứ chi phát triển, đầu óc ngu si đâu!”

“Ngươi nói ta tứ chi phát triển, đầu óc ngu si!” Hoàn Nhan Khang chỉ vào cái mũi của mình, vẻ mặt bất khả tư nghị, “Hừ! Ta anh tuấn đẹp trai, phong lưu phóng khoáng, người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, nam nhân tập trung tiêu sái cùng trí khôn tồn tại sẽ không cùng một cái tiểu cô nương gia không chấp nhặt! Đi! Lên lầu hai!”

Mộ Dung Thất Thất cũng không có đi theo phía sau Hoàn Nhan Khang, mà là đi tới bên cạnh Bạch Ức Nguyệt. Mới vừa rồi đánh nhau thời điểm Bạch Ức Nguyệt tay trái bị bảo kiếm quẹt làm bị thương, lúc này đang chảy máu.

“Đây là kim sang dược! Vết thương của ngươi không sâu sớm một chút thoa thuốc cầm máu, sau này cũng sẽ không lưu lại vết sẹo!” Mộ Dung Thất Thất xé vải trắng vì Bạch Ức Nguyệt băng bó thì bị Mộ Dung Thanh Liên ngăn lại.

“Chờ một chút! Ngươi nói đây là kim sang dược thì chính là kim sang dược sao? Ai biết ngươi có hảo tâm hay không a! Vạn nhất là độc dược làm sao bây giờ?” Lời của Mộ Dung Thanh Liên chanh chua, ở trong lầu một an tĩnh lộ ra vẻ chói tai.

“Lòng người khó dò, những người khác a, muốn lấy được quán quân cuộc thi tứ quốc tranh bá thật là muốn điên rồi! Bởi vì … quan hệ đến hôn nhân của chính nàng a! Không có bắt được quán quân, thì không thể lập gia đình, vậy đến lúc đó có thể bị mắc cở chết người! Cho nên a, nói không chừng người nào đó sẽ vì vậy mà làm ra một chút chuyện thương tổn người! Bạch tiểu thư ngươi vẫn cẩn thận thì tốt hơn, không nên dễ dàng tin người!”

Nghe lời nói của Mộ Dung Thanh Liên…, Bạch Ức Nguyệt khẽ mỉm cười, “Đa tạ Mộ Dung tiểu thư quan tâm, Chiêu Dương công chúa là bằng hữu của ta, nhân phẩm của nàng như thế nào, ta vô cùng rõ ràng . Chiêu Dương công chúa làm việc là quang minh lỗi lạc, không giống những người khác, chỉ biết ám tiển đả thương người. Ta tin tưởng Chiêu Dương công chúa chắc là không hại ta! Công chúa, tay ta không có phương tiện, phiền toái ngươi giúp ta bôi thuốc băng bó!”

Lời của Bạch Ức Nguyệt…, giống như cho Mộ Dung Thanh Liên một bạt tai, làm cho nàng lúc này xuống đài không được, mặt lúc xanh lúc đỏ, “Thật là hảo tâm bị xem như lòng lang dạ thú! Bạch tiểu thư đừng tin sai lầm người, đến lúc đó muốn khóc cũng không kịp!”

“Cái này cũng không nhọc đến Mộ Dung tiểu thư quan tâm, ta vẫn tin tưởng không làm việc trái với lương tâm, không sợ quỷ gõ cửa. Hành động ngay thẳng, sẽ không sợ ma quỷ.”

Bạch Ức Nguyệt cùng Mộ Dung Thanh Liên hai người vừa đi thời gian, Mộ Dung Thất Thất đã cẩn thận ở trên tay Bạch Ức Nguyệt bôi một tầng màu xanh cỏ thuốc. Lập tức, một trận mùi thơm ngát hoa sen truyền ra, mà làn da vốn rát đau của nàng, bỗng bị bao bọc trong cảm giác mát mẻ.

Nghe thấy mùi vị thuốc, Lý Vân Khanh bu lại, đợi nhìn kỹ màu sắc sau, Lý Vân Khanh kinh hô, “Kim sang dược này chẳng lẽ là ‘ Liên sinh ’ mà Liên công tử chế? Nghe nói Liên sinh là Liên cong tử nghiên cứu chế tạo mà thành, vô luận cái vết sẹo gì, chỉ cần mỗi ngày thoa qua, không ra nửa tháng da sẽ hoàn hảo như lúc ban đầu, là kim sang dược cực phẩm, ngàn vàng khó cầu!”

“Đúng vậy! Ánh mắt Biểu thiếu gia thật là tốt!” lúc Tô Mi nói lời này, cố ý quét mắt Mộ Dung Thanh Liên, “Rốt cuộc quả là thế gia đại công tử, ánh mắt thật tốt, không giống như có người, hoàn toàn không biết hàng, còn mở mắt nói lời bịa đặt, hướng người ta giội nước bẩn!”

“Ngươi! Tiện tỳ này, nơi này nào có chỗ cho ngươi nói chuyện!” Mộ Dung Thanh Liên vung lên tay hướng lên mặt của Tô Mi!

## 68. Chương 75

Chương 75: Kinh tâm động phách.

Tay của Mộ Dung Thanh Liên chưa kịp chạm đến mặt của Tô Mi thì đã bị một bàn tay khác đã gắt gao chế trụ, Tô Mi quay đầu nhìn lại, thế nhưng lại là Hoàng Nhan Khang.

“Chậc chậc, Tây kì quốc cũng thật là lớn mật, thế mà dám giáo huấn người của bổn điện hạ ngay trong địa phận của Bắc chu quốc, thật là vô lễ a!” Hoàn Nhan Khang nhếch lên nụ cười xấu xa, ánh mắt sắt bén quát qua trên mặt Mộ Dung Thanh Liên. “Cũng không biết là người nào cho ngươi quyền đánh người nữa !”

Việc Hoàn Nhan Khang ra tay, hoàn toàn nằm ngoài ý liệu của Tô Mi , nhưng lại y như ý nghĩ trong lòng Mộ Dung Thất Thất. Thấy Hoàn Nhan Khang “ anh hùng cứu mỹ nhân”, Mộ Dung Thất Thất không nói, tiếp tục cúi đầu băng bó cho Bạch Ức Nguyệt.

“Nàng ta không phải là tỳ nữ của Tam tỷ nhà ta sao? Chỉ cần là nô tài xuất thân từ Mộ Dung phủ , ta đều có quyền đánh !” Mộ Dung Thanh Liên cắn răng, tay phải giãy giãy muốn thoát khỏi “gông cùm” của Hoàn Nhan Khang, không ngờ đối phương lại dùng lực rất mạnh, như muốn bóp nát xương cốt nàng.

Thấy Mộ Dung Thanh Liên như vậy, Hoàn Nhan Khang cười lạnh một tiếng, bỏ tay ra, ném Mộ Dung Thanh Liên xuống đất. “ Biểu tẩu, Mộ Dung phủ sao lại có nữ nhân không có đầu óc như vậy? Nàng ta có phải là tỷ muội cùng một mẹ sinh ra với tẩu không vậy?”

“Nàng ta là do di nương sinh . Lưu di nương vốn là sử thô nha hoàn\* ở bên cạnh mẹ ta ——-’’ Mộ Dung Thất Thất phi thường phối hợp trả lời câu hỏi của Hoàn Nhan Khang. (\* nha hoàn làm việc nặng nhọc)

“ Thì ra như vậy !” Hoàn Nhan Khang như chợt tỉnh ngộ.

“Thiếp sinh ? Khó trách không được giáo dục! Nhìn biểu tẩu giở tay nhấc chân đều thể hiện phong thái tiểu thư khuê các, bổn điện hạ còn tưởng tiểu thư nhà Mộ Dung phủ đều như vậy . A, suy cho cùng cũng chỉ là thứ nữ do thiếp sinh, người cực kì xấu xí cũng đành chấp nhận, không nghĩ trong đầu toàn là phân .Chánh chủ không lên tiếng, một tiểu nha đầu do hạ nhân sinh ra lại cư nhiên giả bộ làm đại tiểu thư, thật không biết cái gì gọi là gia pháp!’’ (Ed^ \_ ^ ||| thấy anh HNK nói thiệt là ko chừa mặt mũi cho người ta nhưng mà ta thích ^ o ^ hô….hô tiếp đi anh em ủng hộ cái này ta chém )

Mộ Dung Thất Thất bây giờ mới thấy được sự “Ác độc’’ của Hoàn Nhan Khang, tuy rằng lời mình nói của thực nham độc, nhưng vẫn luôn cố kị ít nhiều, vẫn luôn duy trì hình tượng, còn hắn lại không chút kiêng kị gì sất.Hoàn Nhan Khang này, thật thú vị ! Trong hoàng thất Bắc Chu sao lại có một vị hoàng tử khác loài như vậy a! (TC: hk pít, 77 đang chê hay khen Tiểu Khang nữa….=.=)

“ Ngươi, ngươi !” Mộ Dung Thanh Liên tức đến nghiến răng ken két.

Nàng bởi vì có năng lực xuất chúng, ở Mộ Dung phủ lại được Mộ Dung Thái sủng ái, bọn hạ nhân cũng thuận theo gió lay, thấy nàng được tướng gia sủng ái, đám nô tài đối với nàng càng thêm cung kính, chưa bao giờ vì thân phận thứ xuất của nàng mà phân biệt đối xử. Ngược lại, Mộ Dung Thất Thất kia tuy là con vợ cả, nhưng luôn bị người trong phủ khi dễ. Dần dà lâu ngày, Mộ Dung Thanh Liên cũng quên đi mất xuất thân của mình.

Hiện tại, Hoàn Nhan Khang mở miệng là “Thiếp sinh”, “Thứ xuất”, “Tiểu nha đầu do hạ nhân sinh”, khiến cho nàng lần đầu tiên cảm thấy miệng đắng lưỡi cay, sắc mặt từ hồng sang xanh rồi chuyển hẳn sang đen. Lòng kiêu ngạo của nàng, khi đối mặt với hoàng tử dị quốc này, hoàn toàn bị hắn chà đạp ở dưới chân. Đặc biệt một câu “Người cực kỳ xấu xí” của Hoàn Nhan Khang, khiến Mộ Dung Thanh Liên giận đến mức nước mắt dâng trào trong hốc mắt

Ở Mộ Dung gia sinh ra hai vị kinh thành đệ nhất mỹ nhân, hiện tại nàng cũng được gọi là tiểu mỹ nhân, làm sao ở trong miệng của Hoàn Nhan Khang lại biến thành “Người cực kỳ xấu xí” như vậy chứ!

Nghe Nhan Khang gọi Mộ Dung Thanh Liên là “Người cực kỳ xấu xí” , Mộ Dung Thất Thất không khỏi nghĩ đến lần đầu tiên gặp hắn, lúc ấy hắn cũng nói mình là “Người xấu xí”, rồi đẩy nàng ra . Vị hoàng tử này, hoản toàn ỷ vào thân phận hoàng thất mà “hô mưa gọi gió” ! Bất quá tính cách như vậy cũng rất tốt.

Thấy ý cười trên khóe miệng Mộ Dung Thất Thất, Mộ Dung Thanh Liên càng thêm tức giận. Hoàn Nhan Khang là Ngũ hoàng tử của Bắc Chu quốc, nàng không thể trêu vào, nhưng mà Mộ Dung Thất Thất đã bị nàng bị khi dễ nhiều năm như thế, hiện tại lại bị phế vật này chê cười, khiến Mộ Dung Thanh Liên hoàn toàn chịu không nổi .

“ Tam tỷ, có người ngoài khi dễ muội muội , ngươi cũng không giúp đỡ sao? Chúng ta dù gì cũng là cùng một cha sinh ra, hắn nói Mộ Dung gia nữ nhi như thế, chẳng lẽ lại không nói tới Tam tỷ ngươi sao?’’

Mộ Dung Thanh Liên gắp lửa bỏ vào tay nàng, khiến Mộ Dung Thất Thất mỉm cười một tiếng, đem “Liên sinh’’ đang cầm trên tay đưa cho Bạch Ức Nguyệt, “ Ức Nguyệt, ngươi hãy nhận lấy thuốc này. Trong trận đấu khó tránh khỏi va chạm, nữ hài tử mà lưu lại vết sẹo sẽ không tốt! Nếu hết thuốc dùng, cứ sai người tới đây lấy!”

Thấy Mộ Dung Thất Thất đối với mình tốt như vậy, Bạch Ức Nguyệt cảm động không thôi .

Hiện tại, các nàng rõ ràng là đối thủ của nhau, Mộ Dung Thất Thất cũng không để ý đến chuyện này, còn đem thuốc quý đưa cho mình, Bạch Ức Nguyệt lập tức hướng Mộ Dung Thất Thất nhẹ nhàng cúi đầu, “Đa tạ công chúa! Như lời công chúa đã nói , đao kiếm không có mắt, công chúa cũng nên cẩn thận một chút ! Đợi đến lúc công chúa với Nam Lân vương tổ chức đại hôn, Bạch phủ chúng ta sẽ đưa hậu lễ tới, báo đáp ân tình hôm nay của công chúa!”

“Ức Nguyệt, ngươi lại nói như vậy, chính là không xem ta là bằng hữu nha! Bạn tốt không cần phải như vậy ! Ngày đó khi ta bị sỉ nhục, Ức Nguyệt không vì ta là phế vật mà xem thường ta, không đối xử với ta như đám người kia, khiến ta đây nhớ mãi trong lòng. Giữa ta với ngươi, không cần khách sáo như vậy!” Thấy Mộ Dung Thất Thất căn bản không thèm nhìn mình, còn đối với Bạch Ức Nguyệt- vốn chẳng có quan hệ họ hàng thân thích gì, tốt đến vậy, Mộ Dung Thanh Liên vô cùng tức giận, “ Mộ Dung Thất Thất, ngươi sao lại rãnh tay chăm lo cho người ngoài vậy! Ta đây mới là thân muội muội của ngươi a!”

“Càn rỡ!” Mộ Dung Thất Thất xoay người lớn tiếng quát, “Bổn cung vì ngươi là thân muội muội của ta nên mới không trách ngươi tội bất kính . Hôm nay ngươi cứ như vậy chửi bới ta, nếu không phải còn nhớ ngươi thuộc họ Mộ Dung, bổn cung đã sớm không khách khí với ngươi!”

“Mộ Dung Thanh Liên , bổn cung nói cho ngươi biết, luận tình, bổn cung chính là tỷ tỷ của ngươi, lớn nhỏ có thứ tự, chánh nữ thứ nữ cũng khác nhau! Ngươi bất quá cũng chỉ là thứ nữ do di nương sinh ra, nói chuyện như vậy với ta, đã là bất kính , luận lý, bổn cung là Chiêu Dương công chúa do đích thân bệ hạ sắc phong, ở trước mặt bổn cung, ngươi không những không cung kính, còn ngang nhiên khoa tay múa chân, to tiếng với bổn cung, lại càng thêm bất kính.”

“Bổn cung niệm tình ngươi con nhỏ, không so đo với ngươi, ngươi nếu còn không biết tự kiểm điểm lại mình, không biết tự xấu hổ, bổn cung cũng không muốn nhận muội muội như ngươi ! Về phần những lời Ngũ điện hạ vừa nói, bổn cung cho rằng hắn giáo huấn rất đúng, ngươi tốt nhất là nên nghe cho rõ, nhớ cho kĩ, đừng có để vừa mới rời khỏi nước, đã đánh mất thể diện của Mộ Dung gia . Nơi này là Bắc Chu, sẽ không có ai che chở cho ngươi đâu .”

Trong âm thanh của Mộ Dung Thất Thất lộ ra một tia sát khí, ánh mắt nhìn Mộ Dung Thanh Liên cũng lạnh như băng. Thấy Mộ Dung Thất Thất như vậy, Mộ Dung Thanh Liên bỗng rùng mình một cái. Khi nào thì trên người nàng lại toát ra khí chất như thế ? Khi nào thì phế vật này đã dám dùng ngữ khí như vậy mà nói chuyện?

Vừa lúc nhìn thấy ánh mắt Hoàn Nhan Khang đối với Tô Mi, Mộ Dung Thanh Liên lập tức hiểu rõ. Khó trách đôi chủ tớ này lại lớn mật đến vậy, chủ tử quyến rũ Nam Lân Vương, nha hoàn mê hoặc tâm hoàng tử, sau lưng các nàng có người chống đỡ, khó trách lại hiện ra cái bộ như vậy.

“Mộ Dung Thất Thất, ngươi giỏi lắm, ngươi không phải cũng chỉ ỷ vào việc Phượng Thương sủng ái sao, bất quá chỉ là tiện nhân xấu xa bại hoại chuyên câu dẫn nam nhân, ngay cả nha hoàn bên người cũng thực lẳng lơ, đến hoảng tử cũng dám mê hoặc ——’’

“Ba” Không đợi Mộ Dung Thanh Liên nói xong, một cái tát nặng nề rơi trên mặt của nàng, khiến cho Mộ Dung Tâm Liên choáng váng, mắt nổ đom đóm.

“Khụ khụ” Mộ Dung Thanh Liên há mồm, phun ra một cái răng . Ngẩng đầu lên, người đánh nàng thế mà lại là Long Trạch Cảnh Thiên . Lúc này, Long Trạch Cảnh Thiên siết chặt lại nắm tay, hung tợn nhìn chằm chằm nàng, ánh mắt kia như muốn giết nàng, khiến Mộ Dung Thanh Liên không dám động đậy tí xíu.

“Thật xin lỗi! Tuyển thủ của chúng ta thất lễ, xin Ngũ điện hạ và Chiêu Dương công chúa bớt giận!” Long Trạch Cảnh Thiên hướng Hoàn Nhan Khang cùng Mộ Dung Thất Thất hành lễ . Hắn ra tay đánh người, một là vì thấy Mộ Dung Thanh Liên sỉ nhục Mộ Dung Thất Thất, hắn không thể nào nhịn được ; hai, cũng vì muốn cứu Mộ Dung Thanh Liên .

Hắn nhìn thấy rõ, nếu Mộ Dung Thanh Liên còn nói thêm một câu, kiếm trong tay Hoàn Nhan Khang chắc chắn sẽ chém xuống đầu nàng . Tuy rằng Mộ Dung Thanh Liên thực sự quá phận, nhưng hiện tại đang là thời điểm mấu chốt của cuộc tranh tài, nếu thiếu Mộ Dung Thanh Liên, thực lực Tây Kỳ quốc sẽ giảm.

Cái Trấn Yêu tháp này thực quỷ dị, không biết được các tầng trên sẽ có cái gì, nhiều người nhiều sự giúp đỡ, cũng nhiều thêm một cơ hội. Thế nên hiện tại, mặc kệ Mộ Dung Thanh Liên như thế nào, Long Trạch Cảnh Thiên cũng phải bảo hộ nàng.

Dù sao , lần Tứ Quốc Tranh Bá này vô cùng quan trọng với Long Trạch Cảnh Thiên, tuy rằng hiện tại hắn có cơ hội tấn thăng Thái tử Tây Kỳ quốc nhất, nhưng một ngày Long Trạch Vũ còn chưa lập hắn làm thái tử, thì danh phận của hắn vẫn cứ treo trên đó một ngày, cho nên hắn phải tìm cách đề cao danh vọng của mình, làm cho Long Trạch Vũ không thể không “thuận theo ý dân” mà đem ngôi vị hoàng đế truyền cho hắn! Chỉ có thân phận, địa vị cao, nắm giang sơn trong tay, hắn mới có thể có được những thứ mình muốn, tỷ như —– mỹ nhân mà hắn ngưỡng mộ trong lòng!

“A ——-” Ý nghĩ Long Trạch Cảnh Thiên, Mộ Dung Thất Thất sao có thể không biết . Hiện tại hắn lấy lui làm tiến, nhìn như là trừng phạt Mộ Dung Thanh Liên, như thật ra là đang cứu nàng, vì Tây Kỳ quốc mà giữ lại thực lực . Không thể không nói, vị Tĩnh vương này là một nhân vật khó lường.

“Coi như số ngươi gặp may, chúng ta đi!”

Mộ Dung Thất Thất cũng lười vì chuyện này mà tiếp tục dây dưa, bước trên thềm đá lên lầu hai.

“Biết tại sao bổn vương lại đánh ngươi không ?’’ Sau khi đám người kia đi khỏi, Long Trạch Cảnh Thiên xoay người, nghiêm túc nhìn Mộ Dung Thanh Liên .

“Xin điện hạ nói rõ .” Mới vừa nãy Mộ Dung Thanh Liên cao cao tại thượng, lúc này lại hèn mọn cúi đầu, đem máu tươi trong miệng nuốt vào trong bụng .

“Ngươi là người quan trọng nhất đối với bổn vương, nếu không phải vậy, bổn vương đã để họ tùy ý giết ngươi, sẽ không ra tay cứu ngươi . Bổn vương coi trọng ngươi, ngươi đừng làm ta thất vọng, đừng để phải nhận kết cục đầu lìa khỏi xác —–”

Lời nói của Long Trạch Cảnh Thiên mang ý đe dọa, Mộ Dung Thanh Liên nghe rõ, cũng hiểu rõ, nàng biết vừa nãy Hoàn Nhan Khang động sát ý, nếu nàng nói thêm gì nữa, chắc chắn hôm nay sẽ táng thân tại nơi này . Hơn nữa, dù nàng có chết, cũng không ai sẽ truy cứu trách nhiệm của Hoàn Nhan Khang, nàng sẽ trở thành một oan hồn .

Chẳng qua, bị Long Trạch Cảnh Thiên giáo huẩn trước mặt mọi người, mặc dù được hắn coi trọng nhất, nhưng mặt mũi của nàng cũng không vì vậy mà quay về, những việc này cũng do Mộ Dung Thất Thất mà ra ! Cũng do con tiện nhân Mộ Dung Thất Thất làm ra chuyện tốt này!

“ Tạ ơn vương gia! Dân nữ sẽ cố gắng hết sức!”

Nhìn bóng lưng Mộ Dung Thất Thất biến mất trên thềm đá, Mộ Dung Thanh Liên nghiến răng nghiến lợi, nhặt cái răng rơi trên mặt đất kia lên, cất thật kĩ. Mộ Dung Thất Thất, ta với ngươi không đội trời chung! Lầu hai, im lặng dị thường, không ai, cũng không có bất kì tiếng động nào. Bên một mặt của cầu thang đá bước lên lầu ba, có đặt một viên dạ minh châu ở giữa, tỏa ra thứ ánh sáng khác thường, chiếu sáng cả tầng này.

“Không có ai?” Hạ Lan Liên Y nhìn kĩ một lần, chỗ này ngay đến một dấu chân người cũng chẳng có, chẳng lẽ cửa thứ hai lại dễ dàng như vậy sao?

“Ây, Hạ Lan công tử, lời này của ngươi thật quái a, chẳng lẽ chúng ta đây không phải là người sao!” Hoàn Nhan Khang nở nụ cười, lời này rơi vào tai Hạ Lan Liên Y lại khiến hắn có chút xấu hổ , “Ta không phải có ý này, ý ta là chỗ này không có dấu chân người, không biết có cơ quan ám khí gì hay không.’’

Sau khi trải qua một đợt vây công đám người Đông Lỗ quốc ở lầu một , Bắc Chu quốc như cũ vẫn còn bốn người, Tây Kỳ quốc cũng vẫn là bốn người, mà Nam Phượng quốc mất ba người, hiện tại chỉ còn bốn người . Cộng thêm sáu người Đông Lỗ quốc được tha mạng lúc trước, hiện tại tên tầng thứ hai tổng cộng có 18 người.

“Có cơ quan ngầm hay không, xem thử thì biết?” Long Tạch Cảnh Thiên một tay bắt lấy một tên Đông Lỗ quốc xui xẻo, đẩy ra phía trước .

“A ——” tiếng thét thê thảm còn chưa kết thúc, một cơ thể toàn vẹn đã chia ra thành mười khúc, rơi trên mặt đất ( Ed 0 \* trời thiệt kinh dị quá )

“A!” Bạch Ức Nguyệt nhắm mắt lại, không dám nhìn cảnh tượng trước mắt, còn những người khác lại hoàn toàn ngây dại .

Trên không trung, một sợi tơ vàng, bởi vì nhuốm máu mà xuất hiện trước mặt mọi người . Hoàn Nhan Khang định đưa tay ra sờ, nhưng bị Mộ Dung Thất Thất ngăn cản, “Cẩn thận đây là Kim tàm ti\*, không nên đụng!” (\*tơ tằm vàng…..vì đây có thể xem là tên riêng nên beta đặt nguyên theo hán việt)

“Kim tàm ti” Khi nghe Mộ Dung Thất Thất nói, tất cả mọi người đều ngây dại .

Kim tàm ti, đúng như tên gọi, là tơ do tằm vàng nhổ ra, sắc bén như lưỡi dao, lửa thiêu không cháy, đao chém không đứt, tính đàn hồi rất tốt, lại cực kỳ bén nhọn. Cái tên lúc nãy, nhất định đã bị kim tàm ti này phân ra thành thịt khối.

“Thực vô liêm sỉ!”

Long Đa âm dương quái khí lên tiếng mắng, “Đông Lỗ quốc thật hèn hạ, lại dùng thủ đoạn bỉ ổi! như thế này Quá vô sỉ!”

Mắng, cũng không giải quyết được vấn đề, Lý Vân Khang ngồi xổm xuống mặt đất, cẩn thận đánh giá Kim tàm ti giăng trên không trung, lắc lắc đầu, “Không qua được, toàn bộ tầng hai đều giăng đầy kim tàm ti .”

Nghe Lý Vân Khang nói vậy, Hạ Lan Liên Y liền nổi giận , “Vậy làm sao bây giờ? Nếu như không thể đi qua, không phải chúng ta sẽ bị kẹt ở lại nơi này sao?”

Mộ Dung Thanh Liên vốn tâm tình đã không tốt, hiện tại vừa nghe lời này, liền nổi trận lôi đình, lập tức lấy nhiễm kiếm quấn quanh cổ một người Đông Lỗ “ Nói, ai bày ra chủ ý này! Tại sao người Đông Lỗ quốc lại hèn hạ như vậy! Trên lầu này không biết còn có cái gì nữa đây!”

“Ta không biết, ta thật sự không biết!” Người này dùng hết sức lắc đầu, “Là Già Lam đại nhân ra đề, chúng ta cũng sau khi vào mới biết được! Phía trên có gì , chúng ta thật sự không biết a!”

Mộ Dung Thanh Liên nghe xong liền nổi giận, muốn giết đi tên kia, lại bị Mộ Dung Thất Thất ngăn lại .

“Mộ Dung Thất Thất , ngươi muốn làm gì?” Mộ Dung Thanh Liên trợn mắt nhìn Mộ Dung Thất Thất .

“Ta đã nói lúc trước, trên lầu có gì , tất cả mọi người đều không biết . Đem bọn họ lưu lại, còn có thể đi dò xét thử . Nếu như ngươi giết hắn, sẽ ít đi một người, hay ngươi muốn tự mình dò xét tầng cuối ?”

Nghe Mộ Dung Thất Thất nói ra lời này, Mộ Dung Thanh Liên liền ngừng tay. Đúng là những người Đông Lỗ quốc này vẫn còn hữu dụng . Nghĩ như thế, Mộ Dung Thanh Liên thu nhuyễn kiếm lại, nhưng trong lòng vẫn rất khó chịu, “Ngươi nói như thế, chẳng lẽ lại có giải pháp để vượt qua sao?Nếu không qua được, tất cả mọi người đều thua!”

“Giải pháp sao ——-’’ Mộ Dung Thất Thất động mở khóe miệng, “Giải pháp đương nhiên có! Chẳng qua tại sao ta phải nói cho ngươi biết!”

“Ngươi!” Mộ Dung Thanh Liên tức giận đến nghẹn ngang cổ họng, nhả không được nuốt cũng không xong, cuối cùng những tức giận bất bình đều được nuốt xuống bụng, “ Ngươi đừng có dẻo mồm dẻo miệng! Có bản lãnh thì ngươi vượt qua cho chúng ta xem!”

“Ha hả!” Mộ Dung Thất Thất cười khẽ, không hề để ý tới Mộ Dung Thanh Liên, mà cẩn thận quan sát kim tàm ti trôi nổi trên không trung, vừa nhìn, nụ cười trên miệng nàng càng thêm tươi hơn, cái này không phải cũng giống như phòng hộ bằng tia hồng ngoại ở tương lai sao! Trước kia, khi còn đang được huấn luyện, nàng đã vượt qua rất nhiều lần, lợi hại nhất chính là lần lẻn vào kho bạc nhà nước của ngân hàng Hoa Kỳ ẩn dưới lòng đất, trộm đi mũ phượng của Thanh Cung hoàng hậu, thông qua phòng tuyết bá đạo, cho đến phút cuối, chuông cảnh báo cũng không vang.

Hiện tại cái trò này, đối với nàng mà nói, chỉ như trò đùa của kẻ con mà thôi! Chỉ là tia hồng ngoại đổi thành kim tàm ti, chỉ cần sơ ý chút ít thì không phải chỉ bị thương vài vết đơn giản như vậy, nàng phải cẩn thận mới được.

Thấy Mộ Dung Thất Thất im lặng nửa ngày, Hoàn Nhan Khang không nhịn được, chạy đến bên cạnh Mộ Dung Thất Thất,

“Biểu tẩu, ngươi có biết cái này là trò gì không? Rốt cuộc phải sao chúng ta mới qua được? Chẳng lẽ dùng khinh công sao? Nhưng mọi ngóc ngách trên không trung đều là kim tàm ti a! Hơn nữa lại không điểm dừng chân, khinh công cũng không thể dùng được a!”

“Hư —–” Tô Mi lập tức thủ thế ý bảo im lặng, “Điện hạ, tiểu thư nhà ta không phải là đang suy nghĩ giải pháp đó sao! Ngươi đừng ồn ào có được không! Một đại lão gia làm sao giống như chim sẻ vậy, thật là ồn ào muốn chết!”

“Ta nói Mi nhi này, nàng không thể dùng vẻ mặt ôn hòa mà nhìn ta một chút sao! Ta vừa rồi còn là anh hùng cứu mỹ nhân nha!”

“ Phi! Ai cần ngươi giúp a! Bổn cô nương ta tự mình cũng có thể giải quyết được.!”

“Mi nhi, nữ nhân phải ôn nhu một chút mới được! Nàng nhìn tiểu thư nhà mình ôn nhu, động lòng người đến cỡ nào, nàng cần học hỏi nàng ấy nhiều a!” Hoàn Nhan Khang đến bên cạnh Tô Mi , nhỏ giọng hỏi, “Ngươi nghĩ biểu tẩu có giải pháp để vượt qua sao?”

“Đó là đương nhiên!” Tô Mi hất cằm lên mà kiêu ngạo, “Tiểu thư nhà ta cái gì cũng biết, trên đời này không có chuyện gì có thể làm khó dễ được tiểu thư nhà ta!”

“Thật là khoác lác! Lông gà cũng bị ngươi đưa lên trời! Cũng không sợ khoác lác\* làm mất mặt nữa!” Mộ Dung Thanh Liên vốn không thích nhìn Tô Mi bảo vệ Mộ Dung Thất Thất, đứng một bên nhỏ giọng nói thầm . (\*đồng âm với da trâu….MDTL chơi chữ)

“Ngươi nói cái gì!”

Mộ Dung Thanh Liên vẫn cứ bất âm bất dương như vậy, làm cho Tô Mi rất căm tức, nếu không phải vừa rồi Hoàn Nhan Khang nhúng tay vào, nàng đã sớm phế đi Mộ Dung Thanh liên . Lúc này, thấy nàng cứ vẫn cứ tiếp tục nhắm vào Mộ Dung Thất Thất, Tô Mi rốt cuộc không nhịn được nữa, “Có giỏi thì ngươi lặp lại lần nữa! Có tin ta vung tay lên liền diệt ngươi đi không!”

“Mộ Dung tiểu thư, ngươi bớt náo loạn đi!” Lúc này , Long Trạch Cảnh Thiên lại mở miệng, “Làm sao ngươi lại không học khôn chút nào vậy!”

“Dạ, vương gia!” Mộ Dung Thanh Liên cắn răng, không cam lòng cúi thấp đầu. Nhẫn nhịn !Nhẫn nhịn! Bất kể ra sao, nhất định phải vượt qua khỏi cuộc thi này, đến lúc cuối cùng trong cuộc thi này nàng sẽ quang minh chính đại đánh Mộ Dung Thất Thất, muốn đem kiêu ngạo của nàng hung hăng dẫm đập dưới chân! ( Ed:^ \_ ^ mơ đi cưng đúng phải nói bà MDTL tự tin đến tự kỉ ây dà ….. )

“ Bực mình!” Thấy mình lần nào khiêu khích cũng bị Long Trạch Cảnh Thiên ngăn cản, Tô Mi liền thở mạnh một hơi, xoay mình liền biến thành bộ dáng khing người “Vẫn là tiểu thư nói đúng, chó cắn người, chẳng lẽ người lại cắn ngược lại chó à ? Không cần phải chú ý đến đạo lý gì sất, trực tiếp cầm gậy đập một nhát rồi đem đi làm thịt là tốt nhất ! Đáng tiếc a, cư nhiên bị người khác cứu đi, thật bực bội!”

Lời nói của Tô Mi mang đầy ý châm chọc, khiến Mộ Dung Thanh Liên giận đến nghiến răng khanh khách . Hoàn Nhan Khang lúc này lại nhìn Tô Mi, càng nhìn càng thấy thích, không nhịn được cười ha hả.

“Ha ha ha! Mi nhi , nàng đúng là một quả ớt nhỏ! Thật đáng yêu! Ta chính là thích nàng nhanh mồm nhanh miệng như thế!”

“Phi! Ai cần ngươi thích ! Đăng đồ tử\* !”(Ed:Chắc là các bạn điều bít câu này rồi phải không?)

Bên này, hai người còn bận đấu khẩu, bên kia, Mộ Dung Thất Thất đã gần như thấy rõ thế sắp đặt.

Xem ra, người ra đề mục này không là nhân tài cũng là cao thủ. Một đống lung tung lộn xộn, giăng đầy Kim tàm ti, thực ra lại được bố trí cực kỳ xảo diệu, nếu không cẩn thận một bước, hoặc không đủ tâm lý chịu đựng áp lực, võ công, độ mềm mại của thân thể không đạt đến mức chuẩn, vậy cũng chỉ có duy nhất một đường chết.

“Biểu muội, có phải ngươi có biện pháp vượt qua hay không?” Lý Vân Khanh nhìn Mộ Dung Thất Thất, vừa rồi nàng không nói một tiếng, vẫn luôn nhíu mày, đứng một bên nghiên cứu kim tàm ti, hiện tại, nàng giãn mày, nụ cười cũng nở ra, nhất định là đã tìm được biện pháo.

“Biểu ca, ta chỉ nghĩ ra sơ bộ mà thôi, nhưng nếu không ai phối hợp với ta, ta vẫn không thể suy rõ được biện pháp vượt qua.”

Mộ Dung Thất Thất nghĩ ra được biện pháp vượt qua, Lý Vân Khanh nghe vậy liền âm thầm kinh ngạc trong lòng, đối với nữ tử này lại càng thêm tò mò. Đám người bọn họ đều không tìm ra được phương pháp vượt qua, vì sao nàng chỉ nhìn qua trong thời gian ngắn, liền có thể phát hiện ra vấn đề a?

“Nếu biểu muội không ngại, ta nguyện ý phối hợp với ngươi.” Lý Vân Khanh mỉm cười, một thân lục y như trước, tóc đen được buộc bởi trâm trúc, cả người như trúc xanh giữa núi, kiên cường vươn thẳng.

” Vậy thì tốt, làm phiền biểu ca!”

Mộ Dung Thất Thất quấn hết vạt áo của Lý Vân Khanh lại, sau đó buộc chặt lại đầu tóc rối tung của hắn. Chỉ trong chốc lát, nguyên bản Lý Vân Khanh tiêu sái tuấn dật liền trở nên lão luyện mười phần.

“Lý công tử, ngươi thật sự muốn qua sao? Ngươi tin nàng?” Mộ Dung Thanh Liên đúng là âm hồm bất tán, lần nữa phát ra thanh âm: “Vạn nhất bị vây ở giữa, người chết cũng chỉ có ngươi!”

Nghe hết lời nói của Mộ Dung Thanh Liên, Lý Vân Khanh cười khẽ, ngũ quan anh tuấn càng toát ra vẻ mê người: ” Mạng ta, người ta đều giao cho biểu muội, tất nhiên phải yên tâm. Bắt đầu đi!”

Tất cả mọi người im lặng nhìn Lý Vân Khanh, trong lòng bàn tay Mộ Dung Thất Thất cũng toát ra mồ hôi. Nguyên bản nàng muốn làm người đầu tiên vượt qua, nhưng mà nếu nàng gặp chuyện, vậy bọn Tô Mi phải làm gì bây giờ? Cho nên phải cố gắng nhớ rõ từng đường đi nước bước của cách phá giải. Hiện tại, Lý Vân Khanh nguyện ý thử nghiệm, thật sự giúp Mộ Dung Thất Thất một chuyện rất lớn.

“Biểu ca, ngươi nhất định phải cẩn thận, không nên đụng vào Kim tàm ti. Còn nữa, đám bột phấn này, khi ngươi đi đến đâu hãy rãi đến đó, đợi đến lúc mọi người cùng qua sẽ đi theo đường đó.”

“Được!” Lý Vân Khanh chuẩn bị xong hết thảy, hít một hơi thật sâu, ánh mắt ôn nhu dừng trên mặt Mộ Dung Thất Thất: “Biểu muội, cần phải cẩn thận, ta còn trẻ, còn chưa thú thê, hương khói Lý gia còn cần ta kéo dài. Biểu muội vạn nhất sai một chút, ta đây liền chẳng thể trở về.”

Lý Vân Khanh trước sau vẫn hài hước như cũ, khiến cho tâm tình khẩn trương của Mộ Dung Thất Thất hơi thả lỏng: “Biểu ca, ngươi yên tâm! Ta sẽ không để ngươi xảy ra việc gì! Ta còn muốn nhìn ngươi ưới tẩu tử, còn muốn ôm cháu a! Giao cho ta, yên tâm đi!”

“Ừ.” Lại nhìn Mộ Dung Thất Thất thật lâu, Lý Vân Khanh xoay người đi về phía Kim tàm ti trận. Nếu có thể, ta hi vọng nàng là tân nương của ta, nhưng mà tâm nguyện này, hiện tại đã trở thành hy vọng xa vời. Nếu không thể làm bạn bên cạnh người, vậy để ta giúp nàng làm chút chuyện đi…… Nâng chân trái, hạ xuống một chút, trượt chân phải, dừng lại một chút, xoay quanh tại chỗ, cúi xuống bên trái, bước theo hình chữ đinh…..”

Mộ Dung Thất Thất nhìn chằm chằm vào Kim tàm ti trên không trung, mồ hôi đổ trên trán, Lý Vân Khanh nghe theo sự “thao túng” của Mộ Dung Thất Thất, giống như vận động viên thể thao, xuyên qua lớp lớp Kim tàm ti, ngay cả góc áo cũng không đụng phải Kim tàm ti. Nhớ lời dặn của Mộ Dung Thất Thất, Lý Vân Khanh tùy tay đem bột phấn đen vẩy trên mặt đất, liếc mắt nhìn qua, trên mặt đất nhiều thêm một con đường màu đen.

Qua ba phút, khi Lý Vân Khanh đứng trên thềm đá phất tay với Mộ Dung Thất Thất, Hoàn Nhan Khang kích động nhảy lên, “Qua rồi! Qua thật rồi!! Biểu tẩu ngươi thật lợi hại!”

Mộ Dung Thất Thất thở phào một cái, lau đi những giọt mồ hôi trên trán, sửa sang quần áo lại sao cho gọn gàng, tóc cũng buộc thật gọn, “Tô Mi, lời ta vừa đọc, nhớ kĩ chưa? Tất cả mọi người cũng nhớ rõ những lời đó ! Nghĩ muốn vượt qua, cứ dựa theo những lời ấy mà làm .”

“Vì sao vậy?” Không đợi Mộ Dung Thất Thất nói xong, Long Đa liền mở miệng, “Công chúa có thể tự mình đi qua, mà không cần phải để ý tới chúng ta, tại sao lại đem khẩu lệnh truyền cho chúng ta? Chẳng chúng ta không phải là đối thủ cạnh tranh sao?”

Lời Long Đa vừa nói cũng chính là câu hỏi trong lòng mọi người. Nếu Mộ Dung Thất Thất chỉ cần nói giải pháp cho người của Bắc Chu quốc, để riêng bọn họ vượt qua là đủ rồi, nếu vậy Bắc Chu quốc sẽ giành hạng đầu trong Tứ quốc tranh bá lần này, vị trí kia không phải là điều Mộ Dung Thất Thất muốn sao?

Nghe xong nghi vấn của Long Đa, Mộ Dung Thất Thất không giải thích gì, chỉ nói, “Nếu muốn vượt qua, đi theo, nếu không muốn vượt qua, cứ ở lại .”

Nói xong, Mộ Dung Thất Thất dẫn đầu đi vào Kim tàm ti trận.

Mới vừa rồi Lý Vân Khanh nghe theo lời Mộ Dung Thất Thất mà đi, tuy rằng vượt qua, nhưng mà động tác thực hiện phi thường cứng nhắc, chỉ có thể xem là miễn cưỡng bước qua. Hiện tại, mọi người nhìn thấy động tác của Mộ Dung Thất Thất sinh động, lưu loát như mây bay nước chảy, nhịn không được thầm tán thưởng trong lòng.

“Nhìn như thiên tiên!” Hoàn Nhan Khang ngơ ngác nhìn thân ảnh đang biến mất của Mộ Dung Thất Thất, kinh ngạc không dứt, “Biểu ca thật đã cưới vềđược một bảo bối!”

Lời của Hoàn Nhan Khang rơi vào trong lỗ tai của Long Trạch Cảnh Thiên, dấy lên tư vị khác lạ. Long Trạch Cảnh Thiên hiện tại đã hoàn toàn thanh tỉnh, hiểu rõ giá trị của bảo bối mà mình đã bỏ lỡ, trong lòng cực kỳ hối hận.

Tô Mi, Như Ý cùng Hoàn Nhan Khang đi theo phía sau Mộ Dung Thất Thất thuận lợi vượt qua Kim tàm ti trận, người của Tây Kì quốc cũng qua được, ngay cả Mộ Dung Thanh Liên lúc trước ghen tị với Mộ Dung Thất Thất, lúc này cũng ngoan ngoãn nghe theo lời của Mộ Dung Thất Thất, buộc gọn váy tóc, nghe theo khẩu lệnh của Tô Mi mà phá trận.

Chờ người của Nam Phượng đi qua, người của ba nước cũng đã đông đủ . Mà năm người Đông Lỗ quốc kia, cũng bị Long Trạch Cảnh Thiên ép buộc đi qua .

“Cửa thứ hai rốt cục đã qua!” Hạ Lan Liên Y liền lau giọt mồ hôi trên trán, trong lúc đi xuyên qua Kim tàm ti trận, hắn thật rất sợ, may mà còn nhớ rõ lời Mộ Dung Thất Thất nên mới có thể bình an mà qua .

“Đa tạ Chiêu Dương công chúa!” Long Trạch Cảnh Thiên cung kính hành lễ với Mộ Dung Thất Thất . Những người khác không nói gì, cũng cúi đầu hành lễ với nàng . Mọi người đều biết, cửa thứ hai này, Mộ Dung Thất Thất hoàn toàn có thể mặc kệ bọn họ, nhưng nàng không hề làm vậy, mà lại giúp bọn họ thông qua cửa thứ hai thật thuận lợi.

“Không cần khách sáo! Chuyện đó nói sau , chừng nào qua hết được năm tầng nữa rồi hãy tính! Nói không chừng lần sau chúng ta chính là đối thủ!”

Lời của Mộ Dung Thất Thất nhắc bọn họ một điều, còn năm cửa nữa phải thông qua ! Năm cửa! Lúc trước cửa thứ nhất là người Đông Lỗ vây đánh, cửa thứ hai là Kim tàm ti trận, không biết còn năm cửa sau sẽ có cái quái gì nữa! Nghĩ vậy, lòng mọi người đều trầm xuống, tiếp tục đi lên lầu ba .

Vừa lên tầng ba, mọi người không khỏi rùng mình một cái, lạnh quá! Nhìn quanh bốn phía đều là một mảnh trắng xóa, một tầng tuyết thật dày, còn có những cây thanh tùng bách phủ đầy tuyết, tất cả trông rất sống động, hoàn toàn không giống như đang ở trong tháp, nếu không phải vì trên đỉnh tháp vẫn là một khối đã, sẽ khiến mọi người nhầm tưởng rằng họ đã đi ra ngoài.

“Trời ạ! Thật thần kỳ!” Mộ Dung Thanh Liên ngạc nhiên lên tiếng, “Lần này Đông Lỗ quốc thật tốn hao nhiều tâm huyết để làm a! Cây này vậy mà là thật!” Trong lúc nói chuyện Mộ Dung Thanh Liên còn đạp vào một cái cây bên cạnh .

“Là tuyết —–’’ Lý Vân Khanh chạm tay vào tuyết đang nằm trên mặt đất, đưa vào mũi mà hít rồi liếm thử “ Thật sự là tuyết .”

“Thật sự quá thần kỳ!”

Mọi người đi vào tầng thứ ba, tò mò đánh giá khắp mọi nơi . Ngân trang tố khỏa\*, dù là rừng cây hay là trong cốc nhỏ, mọi nơi đều có tuyết, tất cả đều là thật . Không biết trong tuyết có ẩn giấu cơ quan nào không nữa! (Ngân trang tố khỏa \*:một câu thành ngữ cực kỳ thông dụng trong Trung văn để miêu tả cảnh trời tuyết, có thể dịch đại khái là: khắp nơi long lanh như dát bạc)

“Sưu sưu sưu!” Trong lúc mọi người đang cảnh giác tìm kiếm cơ quan, trên nóc nhà có ba mũi tên lén bắn xuống .

“Tô Mi, đi theo ta! A Khang, Như Ý hai người các ngươi đi với nhau, nhớ hãy cẩn thận!” Mộ Dung Thất Thất khẽ quát một tiếng, vội đi vào nền tuyết . Tô Mi đi theo phía sau Mộ Dung Thất Thất, hòa lẫn vào trong tuyết trắng .

Những người khác, cũng vì đợt đánh lén bất ngờ này mà phục hồi tinh thần ngay tức khắc, chia riêng đội của mình ra, cũng ẩn vào trong nền tuyết trắng xóa .

Tô Mi lấy vũ khí ra, là một cung tiễn dài cỡ khoảng bàn tay nàng. Mộ Dung Thất Thất giấu mình phía sau cốc đôi, nhìn vị trí mũi tên đang bắn ra, hóa ra là từ một hắc động\*. (\*theo ta là: một khe hẹp nhỏ màu đen)

Mộ Dung Thất Thất đếm, hắc động như vậy có tất cả là bốn cái, chia ra bốn hướng ở Đông, Tây, Nam, Bắc . Vừa lúc khống chế toàn bộ cục diện nơi đây, bao vây toàn bộ tầng ba này, dù chỉ một góc cũng không bỏ sót. “A!” Một tiếng hét thảm vang lên, Nam Phượng quốc đã có người trúng tên.

“ Mũi tên có độc!” Long Đa nhìn mặt của đồng bạn bên cạnh dần biến thành màu đen, “Thật hèn hạ! Mọi người cẩn thận!”

Nhờ Long đa nhắc nhở, mọi người lại càng thêm cảnh giác. Nhưng những mũi tên kia không vì thế ngừng lại, ngược lại không ngừng tập kích những người đang ẩn nấp trong tuyết .

“Xoạt xoạt xoạt–” một loạt tên bắn vào nền tuyết dưới chân Hoàn Nhan Khang, cách chân hắn chỉ nửa tất .

“Mẹ kiếp! Khốn kiếp! May là mạng tiểu gia ta lớn!” Hoàn Nhan Khang vừa chửi, vừa tránh né đòn công kích tiếp theo, “ Khốn, thật không biết xấu hổ, bọn họ muốn thử chúng ta hay là muốn giết muốn chúng ta a! Thậm chí cả cung nỏ của quân đội cũng đem ra dùng! Đông Lỗ quốc chết tiệc, đừng để cho ta ra ngoài được, nếu ta ra ngoài được ta sẽ phế hết các ngươi! Ya ya—-”

Lời Hoàn Nhan Khang nói ra cũng suy nghĩ trong lòng mọi người, những cuộc tranh tài trước đây cũng rất nguy hiểm, nhưng không hiểm độc tới mức này. Người Đông Lỗ thật độc ác! Nghĩ như thế, tất cả mọi người đều hung hăng nhìn chăm chằm vào năm người Đông Lỗ trước mặt, khiến bọn họ sợ đến phát run. Một người không để ý, bị trúng một mũi tên, ngay lập tức liền đi chơi cờ với diêm vương .

“Ha ha, đáng đời, thật khiến ta hả hê trong lòng!” Hoàn Nhan Khang nở nụ cười . Tô Mi nhịn không được xem thường liếc hắn, người nam nhân này tại sao lại ngu đến thế, trong lúc này không tìm cách vượt qua khảo nghiệm, mà ngược lại còn chê cười người khác, thật quá ấu trĩ đi.

“Tiểu thư, làm gì bây giờ?’’ Tô Mi giương mắt nhìn lên bốn nhãn tử\* trên đỉnh, “Tiểu thư, ta đếm, sau mỗi cái động đều có hai người nấp, thay nhau bắn tên, chúng ta có cần đem bọn họ giết hết không?”(\*con mắt….chắc là trong khe hẹp có lộ ra lỗ nhỏ như con mắt)

“Trước nhìn tình huống đã .” Mộ Dung Thất Thất híp mắt nói .

Đề khảo nghiệm lần này thật sự khiến người ta bất ngờ, Trấn Yêu tháp này, mỗi tầng đều xuất hiện lớp lớp “chuyện vui” . Vừa rồi Mộ Dung Thất Thất phát hiện ra được một chuyện, bốn kẻ bắn tên, không hề nhắm vào một chỗ, cũng không hề bỏ qua cho bọn người Đông Lỗ quốc . Chẳng lẽ bọn họ mất hết tính người? Hay là nơi này có bí mật nào khác?

Mặc dù một trong bốn hắc động bắn ra nhằm vào tuyển thủ bốn nước, nhưng chủ yếu là tập trung trên lầu bốn bậc thang. Phàm là người đến gần thềm đá, lập tức bốn hắc động kia cùng lúc nhắm về hướng đó, bắn tên không ngừng .

Như vậy, cần người đi làm mồi, hấp dẫn ánh mắt của bốn hắc động kia, khiến họ đồng thời bắn tên về phía thềm đá.

“Biểu tẩu, nghĩ giải pháp a!” Hoàn Nhan Khang cùng Như Ý “xéo” đến bên cạnh Mộ Dung Thất Thất, “Đã chết vài người rồi, biểu tẩu, nếu ngươi không nghĩ ra giải pháp, tất cả mọi người đều sẽ chết !’’

Hoàn Nhan Khang vừa nói, liền đem ánh mắt của mọi người dán vào trên người Mộ Dung Thất Thất . Mới vừa rồi nàng có thể dễ dàng nhìn ra được bí mật của kim tàm ti trận, hiện tại bây giờ chắc là nàng đã có giải pháp để qua ải này chăng?

Thấy những người này đều trông cậy vào Mộ Dung Thất Thất, Tô Mi nhíu mày lên, “Ngươi không phải là đại lão gia à, sao không dùng cái đầu bự của ngươi mà suy nghĩ? Sao kaij cứ dựa vào tiểu thư nhà chúng ta vậy! Nếu như không có tiểu thư nhà ta, có phải là các ngươi đều chết hết không!”

Lời nói của Tô Mi thực rất khó nghe, khiến Hoàn Nhan Khang ngượng ngùng cười trừ, có chút xấu hổ. Tô Mi mắng Hoàn Nhan Khang như vậy. thật ra là mượn hắn mắng những người chỉ biết mong người khác giải quyết phiền toái giúp, còn mình lại có tâm lí ngồi mát ăn bát vàng . Người thông minh nghe Tô Mi, mặt lập tức nóng lên, vội vàng cúi đầu .

Chết bao nhiêu người, Mộ Dung Thất Thất cũng không quan tâm, dù sao đây là vòng tuyển chọn, cũng là vòng loại của cuộc thi, có người chết là đương nhiên . Huống chi, ba nước bọn họ đều là đối thủ cạnh tranh với nhau, nếu đều thông qua, vậy đến chung kết chẳng phải sẽ phải đánh vài ngày.

Đây vốn là vòng để mọi người đua nhau thể hiện bản lĩnh thần thông quảng đại của mình, nếu qua hết, vậy sao có thể gọi là đấu loại a! Chẳng qua , trận này quá mức quỷ dị, cái vòng loại này có chỗ nào giống với tuyển chọn bình thường đâu a! Hoàn toàn giống như là đang khảo nghiệm ở điện ngục vậy.

Hiện tại không phải là lúc náo loạn lên, mặc dù trong những tuyển thủ này , có người nàng không thích, thậm chí là ghét, nhưng cũng có ngừơi nàng để ý, còn có bằng hữu của nàng nữa . Mặc dù, Bạch Ức Nguyệt và Lý Vân Khanh không cùng đội với nàng, nhưng bọn họ là bằng hữu của nàng, nàng không hi vọng hai người họ gặp chuyện gì . “A Khang, ngươi có khinh công tốt ,đi tới thềm đá dụ địch, nhớ kỹ, đừng bắt những mũi tên lại chia. Tô Mi, Như Ý các ngươi đánh nhãn tử ở phía Đông . Tĩnh vương gia, ngươi và Thanh Liên đánh ở phía Bắc . Biểu ca cùng Bạch tiểu thư đánh ở phía Tây . Hạ Lan công tử, ở phía Nam giao cho các ngươi . Chờ A Khang đến thềm đá tất cả cùng nhau tấn công , tranh thủ thu phục ngay trong một lần! Những người còn lại đến yểm trợ!”

Không ai có bất kì dị nghị gì về lời của Mộ Dung Thất Thất. Mới lúc nãy, Long Trạch Cảnh Thiên cũng phát hiện ra được vấn đề của ải này, an bài của nàng, đã là tốt nhất “Tốt! Cứ thế mà làm!”

Long Trạch Cảnh Thiên đã mở miệng, nên dù Mộ Dung Thanh Liên có ý kiền gì cũng chỉ có thể hừ lạnh một tiếng.

Còn lại, là người Đông Lỗ quốc, lại càng chẳng có ý gì . Bọn họ vốn có sáu người, mà nay đã chết hết hai người chỉ còn lại bốn người, những người này đã sớm quên đi nhiệm vụ quan trọng của họ là phải giết đối thủ để giành chiến thắng, trong thời điểm này, bọn họ nghĩ rằng biện pháp tốt nhất chính là đi theo đại tổ đội, nếu không, có chết như thế nào cũng không biết.

An bài xong tất cả, Mộ Dung Thất Thất nhìn chằm vào bốn nhãn tử, quan sát lượng mũi tên cùng thời điểm hai người điều khiển sau mắt đổi chỗ cho nhau, xác định tất cả xong, Mộ Dung Thất Thất hướng mọi người gật đầu ra hiệu, “ Chuẩn bị! A Khang, đi!”

Lập tức, Hoàn Nhan Khang giống như một trận gió tiến về thềm đá trên lầu đó, con mắt phía sau thấy có người bất ngờ tiến lên lầu bốn, mũi tên từ bốn hường đều nhắm về phía Hoàn Nhan Khang .

“ Sưu sưu sưu!”

“Ai nha nha, các cháu, các cháu bắn cung chỉ có như thế sao! Nhanh lên một chút , còn phải nhanh hơn nữa!” Hoàn Nhan Khang nói, thân thể linh hoạt tránh né chi chít những mũi tên đang bay tới .

“Ngay bây giờ! Động thủ!”

Mộ Dung Thất Thất ra lệnh một tiếng, những người làm theo chỉ định, ẩn trong màu tuyết trắng, hướng về phía bốn góc.

“Sưu!” Cung tên nhỏ trên tay Tô Mi bắn một cách chính xác vào nhãn tử màu đen, “A —– ” một tiếng hét vang lên, người nọ ngừng bắn, nhưng người phía sau tiếp tục chạy lên thế chỗ, “ Vụt —– ’’ Phi tiêu trong tay Như Ý cũng phóng về phía hắc động ngay lúc này .

“Rầm —- ” một âm thanh vang lên, giống như có người đã ngã xuống, hắc động ở phía đông không bắn ra mũi tên nào nữa.

“Thành công!” Tô Mi vui vẻ kêu lên, cùng lúc này, những người khác ở ba hướng còn lại cũng động thủ, qua một hồi, toàn bộ những người ở sau thao túng những nhãn tử cũng đều bị đánh gục .

“ Phù phù, nguy hiểm thật nha!”

Hoàn Nhan Khang dừng lại bước chân, vội vàng lau đi tầng mồ hôi rơi trên mặt, “ Ta còn sống, thật tốt quá! Tiểu gia còn sống!”

Nghe Hoàn Nhan Khang nói, mọi ngừơi trong lòng nghĩ rằng, cửa ải nải cuối cùng cũng qua! Lúc này, mọi người đều đặc biệt thay đổi cách nhìn về Mộ Dung Thất Thất, ngay cả Hạ Lan Liên Y- kẻ bị Mộ Dung Thất Thất lừa mất mười vạn hoàng kim, cũng đối với nàng kính nể không thôi.

Nếu không phải Mộ Dung Thất Thất nghĩ ra giải pháp, cửa này không biết còn bao nhiêu người phải chết nữa! Bất quá lại nói ngược lại, biện pháp này dù có được người khác nghĩ ra, nhưng nếu muốn bảo mọi người phối hợp, bọn họ chưa chắc đã thật sự nghe theo.

Có lẽ bởi vì do ở cửa thứ hai, Mộ Dung Thất Thất đã giúp đỡ bọn họ không công, cho nên những tuyển thủ này đối với nàng rất là tin tưởng, cũng vì vậy mà nghe theo lời của nàng .

“ Đi thôi, đi tới cửa thứ tư!” Mộ Dung Thất Thất bước lên bậc thang .

Giây phút này, bước chân của mọi người đều cảm thấy nặng nề, không biết phía trước có cái gì đang chờ đợi họ, ngay cả bốn người còn lại của Đông Lỗ quốc tâm tình vô cũng cùng bất an.

Thời điểm đi tới tầng thứ tư, Mộ Dung Thất Thất đột nhiên xoay người nhìn bọn người Đông lỗ quốc, “ Rốt cuộc Già Lam đại nhân là người nào? Hắn tại sao lại ra đề mục ác độc như thế? Các ngươi không phải là người Đông Lỗ à? Hắn tại sao lại muốn hại các ngươi phải chết ?”

Lời của Mộ Dung Thất Thất đánh vào tâm của những người này, đi vào năm mươi người, hiện tại chỉ còn lại bốn người, đã chết bốn ngươi sáu người, bọn họ cũng là tuyển thủ của Đông Lỗ quốc! Đều là người a!

“ Già Lam đại nhân là —–”

“ Câm mồm!”

Một người đang định nói ra thân phận của Già Lam, lại bị người bên cạnh lớn tiếng quát, “Chuyện của Già Lam đại nhân là chuyện chúng ta có thể tùy tiện nói ra sao?”

Bị tên béo quát, tên gầy liền cúi đầu, không hề hé răng nữa .

Thấy thế, Mộ Dung Thất Thất nhếch mi cười lạnh, “ Hiện tại chúng ta cùng ngồi chung trên một con thuyền, các ngươi đã muốn giữ bí mật như thế, vậy các ngươi tự đi hết quãng đường còn lại, ta sẽ không giúp đỡ nữa . Đến lúc đó sống chết có số, phú quý do trời . Có thể còn sống ra tháp, chính là phúc của các ngươi! Nếu đã chết rồi, các ngươi cũng nên cảm tạ vị Già Lam đại nhân kia !”

## 69. Chương 76

Chương 76: Sắc đẹp tập kích.

Bên ngoài Trấn Yêu tháp, Phượng Thương cau mày. Đã qua nửa canh giờ, tuy mới nửa canh giờ, nhưng không hiểu sao lòng hắn lại trống rỗng, tựa như Mộ Dung Thất Thất đã xa hắn rất lâu

“Vương gia, thuộc hạ đã làm theo lời ngài, triệu nhân mã đến đây. Hiện giờ dù chỉ một con ruồi cũng không bay ra được khỏi chùa Phật Đà!” Cát Tường mở ô màu đen , che gió tuyết lại cho Phượng Thương.

“ Tốt!”

Ánh mắt của Phượng Thương luôn nhìn về Trấn Yêu tháp trước mặt, sau khi Mộ Dung Thất Thất bước chân vào tháp, trời bắt đầu có tuyết, tuyết rơi càng lúc càng dày, bay bay trên cao. Cát Tường vốn đã thỉnh Phượng Thương đến khách phòng của chùa để nghỉ ngơi, chờ tin tức, nhưng hắn lại khăng khăng muốn ở nơi này chờ Mộ Dung Thất Thất đi ra.

Nơi kia, đá màu đen được xếp thành tầng tầng lớp lớp chồng chất lên nhau thành một tòa tháp cao. Trải qua năm tháng, màu đen của đá liền hòa lẫn cùng màu rêu xanh, tựa như dấu vết của năm tháng, khắc lên tòa Trấn Yêu Tháp này. Lúc này tuyết đang rơi, trấn yêu tháp trở nên huyền ảo, như phủ thêm một lớp áo khoác thần bí, làm cho người ta nhìn không rõ ràng.

Nghe nói, Trấn Yêu tháp này là do vị hoàng đế cuối cùng của Tiền Tần xây nên cách đây hai mươi năm. Nó vốn không được gọi là Trấn Yêu tháp, nhưng vì ở trong hậu cung Tiền Tần năm nọ xuất hiện cửu vĩ hồ yêu, Tần hoàng đế liền thỉnh cao nhân đến bắt hồ yêu, đem hồ yêu phong ấn trong tháp, cho nên tòa tháp này mới có cái tên như vậy.

Bất quá, đó cũng chỉ là truyền thuyết. Trên đời này làm gì có hồ yêu chứ?

Sau khi Tiền Tần diệt vong, trong một đem, toàn bộ bảo tàng trong hoàng cung Tiền Tần đều biến mất, lúc ấy, có người cho rằng bảo tàng bị hồ yêu cướp đi, bởi thế, chùa Phật Đà liền ngập trong chiến hỏa cùng tranh cướp.

Mọi người lật tung chùa Phật Đà lên, cũng không tìm ra bảo tàng, càng không phát hiện ra hồ yêu nào cả, sau đó chuyện này cũng dần bị quên lãng. Bảo tàng đó ở đâu, không ai rõ, chùa Phật Đà lại càng lúc càng suy bại.

“Xoạt — xoạt–”một loạt âm thanh quét tuyết truyền tới , một người tăng già lưng đã còng, trên tay cầm cây chổi cũ đang quét tuyết trên đất. Tuy rằng chùa Phật Đà từ cường thịnh dần xuống dốc, nhưng trong chùa vẫn còn giữ một ít tăng nhân, không nhiều lắm, cũng chỉ khoảng mười người, phần lớn đều là những người đã già.

Lão tăng nhân này, mái tóc hoa râm buông xuống đến khóe mắt, chòm râu buông xuống tới tận ngực, thân hình gầy gò, khuôn mặt xấu xí . Quần áo của hắn cũ nát, nhiều chỗ vá, đường may chỗ miếng vá có chút thô, một đôi tay gầy như cành cây khô, đang nắm chặt chổi mà quét, “Xoạt — xoạt –” phá đi sự an tĩnh của nền tuyết.

Lúc tăng nhân quét tuyết đến chỗ Phượng Thương, hắn hơi ngẩng đầu lên, nhìn thoáng qua Phượng Thương một chút, không mở miệng nói chuyện .

“Là ta vô ý!” Phượng Thương lui bước đứng ra một bên .Tăng nhân không nói một câu, vẫn cúi đầu mà huơ chổi qua lại, cẩn thận quét dọn.

“Cát Tường, khi trở về, sai người đem lương thực, rau dưa, trứng gà đến Phật Đà tự thêm chút ít quần áo, cả áo ấm cũng mang đến . Làm lễ mừng năm mới! Để các tăng nhân có thể đón một năm mới tốt lành!”

“ Dạ! Thuộc hạ nhớ kỹ .”

Lão tăng nghe rất rõ lời Phượng Thương nói, không cảm tạ, cũng không dừng lại, vẫn quét tuyết như cũ, rồi chậm rãi rời đi .

“Vương gia vậy mà thật thiện tâm!” Già Lam cười giẫm chân trên mặt nền gạch đá sạch sẽ đi tới trước mặt Phượng Thương , “ Xem ra lời đồn bên ngoài điều là giả, Quỷ vương Phượng Thương ngoài mặt lạnh, nhưng trái tim bên trong lại ấm nóng.”

“Lớn mật!” Già Lam lại dám dùng danh “quỷ vương” để gọi Phượng Thương, Cát Tường gầm lên, đang muốn rút kiếm, lại bị Phượng Thương đưa tay ngăn lại .

“Ngươi có việc?” Phượng Thương không dời mắt khỏi Trấn Yêu tháp, hận mình không năng lực nhìn xuyên qua vật, đề có thể nhìn thấy rõ Mộ Dung Thất Thất bên trong lớp đá đen kia . Không biết nàng đã đi tới tầng thứ mấy, không biết nàng có mạnh khỏe không? Có bị thương hay không?

“Ta chỉ là tới thỉnh giáo Vương Gia, vì sao phái ưng kỵ quân bao vây chùa Phật Đà?” Dù đối phương có như thế nào, Già Lam thủy chung vẫn giữ nguyên bộ mặt tươi cười như thế, có đôi khi làm người khác tức giận đến nghiến răng, hận không thể một quyền đánh trên gương mặt anh tuấn đó .

Phượng Thương chìa tay đón một bông tuyết, nghiêng mặt nhìn Già Lam, lộ ra khuôn mặt tươi cười mê hoặc chúng sinh, “Nếu ái phi của bổn vương có chuyện gì? Bổn vương sẽ cho tất cả mọi người chôn cùng với nàng ấy, kể cả ngươi — “

Nụ cười của Phượng Thương, yêu nghiệt dị thường, làm Già Lam thất thần, chờ hắn lấy lại tinh thần, Phượng thương đã quay đầu lại tiếp tục xem trấn yêu tháp.

Yêu nghiệt ! Đây là đánh giá trong lòng Già Lam về Phượng Thương.

Đi vào Ung Châu đã nhiều ngày, cũng đã gặp Phượng thương mấy lần, lúc trước Già Lam còn cảm thấy những tin đồn kia đều là giả, hắn thấy trên người của Phượng Thương không có chút sát khí, Già Lam còn nghi ngờ về danh hiệu “Quỷ vương” của Phượng Thương là do người ta phóng đại lên mà thôi . Vừa rồi, nụ cười kia, cái nhìn thoáng qua kia, khiến cho Già Lam rốt cuộc hiểu rõ, Phượng Thương quả danh bất hư truyền.

Nguyên lai, khi cường giả chân chính đạt đến cảnh giới cao nhất, khí tràng cường đại có thể khiến người ta sợ hãi, kính sợ, thì cũng chuyển mình sang một cảnh giới “bình thản”, có thể thao túng khí tràng một cách tự nhiên, như gió yên biển lặng trước khi bão táp xông pha. Tựa như người nam nhân trước mắt này, hắn nổi giận, chưa chắc đáng sợ, nhưng bộ dạng phong khinh vân đạm\* này, lại làm cho trong lòng người khác đột nhiên phát lạnh….(\*: nhẹ nhàng thanh thản)

Theo tầm mắt của Phượng Thương, Già Lam cũng nhìn về phía tháp trấn yêu .

Không biết cái người có thể làm cho Nam Lân vương nóng ruột nóng gan có thể giành được vị trí Nam Lân vương phi, có thể có tư cách đứng bên người Phượng Thương hay không?

Đồ trận được thiết kế trong Thất Trọng tháp không dễ đột phá như vậy, cao thủ ở Bồng Lai đảo nhiều như mây, nhưng người có thể vượt qua khảo nghiệm trong tháp lại chẳng có mấy. Đối mặt với lòng mình, người ta sẽ suy tính rất nhiều, nếu thật sự có người có thể vượt qua Thất Trọng Tháp, vậy tâm trí của người này nhất định rất rất cường đại—–

Trong tháp, lầu bốn, không giống với lầu hai yên tĩnh, không giống với lầu ba sáng rực, nơi đây là một mảnh tối đen như đêm.

Không có ánh sáng, cả tầng lâu tựa như một hang động không đáy đa há miệng muốn nuốt chửng những người này. Cái màu đen vô tận này khiến lòng người sợ hãi, khiến họ không hiểu sao lại dâng lên một cỗ bất an.

“Ngươi đi!” Long Đa đẩy cái tên mập của Đông Lỗ quốc- cái tên lúc nãy không chịu nói chân tướng ra, về phía trước.

“Xèo xèo chít chít –” một hồi âm thanh xi xi sa sa vang lên, sau đó có tiếng kêu thảm thiết liên tục truyền đến .”Cứu mạng a! Đừng mà ! Cứu mạng a! Ta không muốn chết! Cứu mạng — “

Những người nghe được thanh âm của tên mập đều cảm thấy lạnh buốt đến tận xương. Rốt cuộc là cái gì vậy? Hắn rốt cuộc đã gặp chuyện gì?

“Tên mập! Tên mập, ngươi làm sao vậy?” Long Đa nghiêng mình, muốn nhìn rõ bên trong, nhưng vô luận có như thế nào thì hắn cũng không nhìn thấu tấm màn đen kia . “Tên mập, ngươi phải sống để cho ta biết trong đó xày ra chuyện gì! Mập!”.

Hồi lâu, cũng không có âm thanh nào truyền đến, Long Đa nuốt nước miếng nói, “Hắn hẳn là chết.”

“Ta có đem theo hộp quẹt!” Mộ Dung Thanh Liên đem diêm đốt lên, quăng về phía trước.”Oanh –” môt đám màu đen tiến lên, dập tắt đi đốm lửa, bên trong liền trở lại một màu đen.

“Các ngươi xem!” Bạch Như Nguyệt chỉ vào một chỗ, nhìn theo hướng nàng chỉ, mọi người đều thấy một viên bảo thạch màu hồng rực rỡ đang chớp chớp, cực kỳ giống sao trên trời.

“Hồng Bảo Thạch!” Một tuyển thủ của Nam Phượng quốc đi tới muốn sờ thử, không ngờ mới bước vào một bước, liền té ngã ngay lập tức, nháy mắt liền bị màu đen bao phủ, ngay cả một âm thanh cũng chưa kịp phát ra.

“Thật đáng sợ –” lại mất thêm một tuyển thủ nữa, Hạ Lan Yên Y liền cảm thấy lạnh cả người, “Rốt cuộc là cái quái gì vậy?”

“Chuột.” Mộ Dung Thất Thất trả lời, giải trừ nghi hoặc trong lòng mọi người, thấy tất cả mọi người đều nhìn vào mình, Mộ Dung Thất Thất lên tiếng, “Nếu như ta không có đoán sai, bên trong tầng này đều là chuột, chỉ cần chúng ta đi vào, sẽ biến thành thức ăn cho chuột.”

“Cái gì? Chuột? !” Vừa nghe cái này, Mộ Dung Thanh Liên đang ngó về phía trong liền nhảy nhổm lên như điên. Từ đó đến giờ nàng rất ghét động vật ghê tởm, nhất là chuột .

“Không phài chứ! Đông Lỗ quốc này thật là biến thái, thế nhưng lại thả nhiều chuột như thế? Thật sự là biến thái a!”

Hoàn Nhan Khang còn chưa than vãn đủ, lầu bốn rốt cuộc cũng sáng lên .

Một dây xích sắt to gần bằng một cánh tay của trẻ con được thông từ đây cho tới cầu thang lầu năm, dưới đoạn dây xích sắt là một cái hố chứa hàng vạn con chuột đang bò lúc nhúc. Những con chuột muốn nhảy lên, nhưng không với tới được đoạn dây xích sắt này.

“Ọe –” Nhìn thấy cảnh này, Mộ Dung Thanh Liên ói đến mật trắng mật vàng cũng ra hết, “Thực ghê tởm! Oẹ — “

“Chậc chậc, còn tưởng rằng tứ tiểu thư cái gì cũng không sợ! Không nghĩ tới tứ tiểu thư lại sợ chuột a!”

Tô Mi thấy Mộ Dung Thanh Liên như vậy, lập tức bắt lấy cơ hội giễu cợt nàng . Không làm Mộ Dung Thanh Liên khổ sở, lòng của Tô Mi rất không thoải mái, lúc này vất vả mới có một cái cơ hội, sao có thể bỏ qua chứ!

“Ọe –” Mộ Dung Thanh Liên không còn sức để đấu mồm với Tô Mi, nhìn những con chuột bò lúc nhúc kia, nàng thấy như sắp chết đến nơi không bằng.

“Những con chuột này đói bụng đã nhiều ngày.” Mộ Dung Thất Thất nhìn đám chuột, càng ngày càng bội phục người ra đề mục. Không nghĩ trong thời đại này, có người có đầu óc thông minh, linh hoạt như thế . Nhưng nếu đơn thuần chỉ là chuột, cũng không có đáng sợ, đề thi hẳn không đơn giản như vậy đi.

Mộ Dung Thất Thất rất nhanh đã có được nghiệm chứng cho suy đoán của mình “Hô – -“ ngọn lửa hồng cháy lên, từ đầu cầu thang bên kia kéo dài tới đây . Tới gần mọi người mới phát hiện ra rằng, nguyên lai trên dây xích, có sắp đặt hỏa lò, bên trong đều là nhựa thông du.

Bởi vì có lửa, những con chuột tản ra môt lúc, trong chốc lát, lại thêm ngoan cố tiến lên, cả đám điều hướng dây xích mà ngoe ngoẩy.

“Chuột không phải sợ lửa sao? Vì sao lại cứ tiến về phía dây xích? Đợi lát nữa dây xích sắt bị đốt đỏ lên thì làm sao bây giờ–” Hạ Lan Liên Y nhăn mày nói, nhìn cảnh tượng này, lời nói của hắn nhắc nhở mọi người, dây sắt bị đốt đỏ, làm thế nào mà đi qua?

“Bởi vì dây xích này có thoa đồ bọn nó thích! Ức Nguyệt ngươi đang bị thương nên đi trước đi! “Mộ Dung Thất Thất đem Bạch Ức Nguyệt đẩy lên đoạn dây sắt phía trước, “Ta đi đằng sau ngươi!”

Biết rõ là Mộ Dung Thất Thất đem cơ hội cho mình, Bạch Ức Nguyệt cảm động. Nàng cũng sợ chuột, lúc này chân có chút mềm nhũn, đứng ở dây xích sắt trước mặt, nhìn đám chuột phía dưới, cảm thấy có chút ít sợ hãi .

“Đừng sợ, không có chuyện gì đâu, hướng mắt nhìn về phía trước, không nên nhìn xuống, cũng đừng nghe gì vả! Ta đứng ngay sau ngươi! Giờ không đi sẽ không có cơ hội mà qua ! Nếu để khóa sắt bị đốt nóng , tất mọi người sẽ không qua được!”

Mộ Dung Thất Thất đem cái gì đó nhét vào lỗ tai của Bạch Như Nguyệt, được Mộ Dung Thất Thất cổ vũ, Bạch Ức Nguyệt giẫm lên xích sắt “bay” đi qua .

“Khinh công tốt!” Mộ Dung Thất Thất nhẹ giọng ủng hộ, cũng bước lên khóa sắt.

Lúc này xích sắt đã hơi ấm lên, khiến Mộ Dung Thất Thất cả kinh, vừa vội đi qua đầu bên kia, vừa dặn dò mọi người đứng phía sau, “Mọi người cẩn thận, xích sắt đã nóng lên! Một người tiếp một người chạy nhanh qua đây , nắm chặt thời gian!”

Mộ Dung Thất Thất có thể thuận lợi đi qua, làm cho Long Trạch Cảnh Thiên thầm giật mình.

Vừa rồi Dung Thất Thất nhẹ nhàng đi qua khiến hắn mê mắt, nữ nhân này biết võ công! Nàng biết võ! Thế nhưng lại gạt tất cả mọi người, kể cả Mộ Dung Thái cũng không biết! Bọn họ đều bị biểu hiện giả dối của nàng “Lừa gạt”!

Cảm giác bị lừa làm lòng Long Trạch Cảnh Thiên giận run lên, lại hồi tưởng về chuyện từ hôn, chẳng lẽ là do Mộ Dung Thất Thất bày ra? Hay nàng căn bản là không muốn gả cho hắn, tình nguyện mang trên người tiếng xấu cũng muốn nhận được 《 thư từ hôn》? Nữ nhân, thế nhưng xem hắn như con khỉ để mà đùa giỡn! Chẳng lẽ hắn lại ngu ngốc như thế sao! Long Trạch Cảnh Thiên xiết chặt nắm tay, đem nằm tay đánh mạnh trên tường, đến khi bàn tay của hắn bị đá làm cho rách da chảy máu, hắn mới cảm nhận được sự đau đớn .

“Vương Gia, ngài không có sao chứ!” Mộ Dung Thanh Liên nén nôn, kinh hô, “Vương Gia, ngài chảy máu!”

“Ta không sao!” Long Trạch Cảnh Thiên cắn răng nói, ánh mắt nhìn theo Mộ Dung Thất Thất. Tốt, rất tốt! Ngươi dám đùa giỡn ta, đã vậy còn trêu chọc ta nữa! Mộ Dung Thất Thất, ngươi nghĩ sẽ thoát khỏi ta vậy sao, ta sẽ càng cố gắng tìm ngươi, ta muốn hảo hảo mà trừng phạt ngươi, cho ngươi từ nay về sao sa vào lưới của ta!

“Chúng ta đi!” Hạ Lan Liên Y cùng Long Đa đã lướt đi qua xích sắt, cuối cùng còn lại người Tây Kì quốc cùng ba người Đông Lỗ quốc.

“Các ngươi đi trước!” Lúc này trên người Long Trạch Cảnh Thiên phát ra hàn khí mãnh liệt, làm cho người ta nhịn không được mà run lên. Ba người Đông Lỗ còn lại thấy Long Trạch Cảnh Thiên như thế, run rẩy đi trên dây xích sắt.

“Xèo xèo!” Phía dưới đám chuột kêu càng lúc càng to, có một con chuột nhảy lên chân tên nọ, há miệng cắn xuống .

“A!” Người nọ bị đau, liền không có đứng vững, ngã vào bên trong hố.

Tất cả chuột ùa lên, đem người này vây quanh, răng trắng hếu sáng lên , gặm trên thân người nọ, hắn ta cố gắng giãy dụa đứng lên, trên người đen thui bởi bị chuột bám đầy, môt con chuột há miệng, cắn vào con mắt của người này. “A!” Nam nhân cất tiếng kêu thảm thiết, rơi vào trong lỗ tai của mọi người , Bạch Ức Nguyệt nhắm mắt lại, không đành lòng xem cảnh tượng thảm thiết này . “Ọe –” Thấy cảnh chuột ăn sống người như thế,Mộ Dung Thanh Liên lần nữa vịn tường mà nôn mửa. Hiện tại nàng có thể nôn được cái gì đều nôn hết, nước mắt không ngừng rơi xuống, bộ dạng đặc biệt đáng thương

“Vân Khanh, ngươi đi trước đi! Mộ Dung tiểu thư, đến, đến ngồi trên lưng ta!” Long Trạch Cảnh Thiên nửa ngồi xổm, vỗ vỗ vai mình gọi Mộ Dung Thanh Liên.

Mộ Dung Thanh liên thất thần, không hiểu rõ ý tứ của Long Trạch Cảnh Thiên , “Vương Gia, ngài?”

“Ta cõng ngươi đi qua!”

“Chuyện này, chuyện này….”

“Nhanh lên đi! Bằng không đợi lát nữa chúng ta đều không qua được!” Long Trạch Cảnh Thiên nắm tay của Mộ Dung Thanh Liên quàng lên vai mình, chân giẫm lên dây sắt . Nhiệt độ nóng cháy xuyên qua dày truyền đến bàn chân của hắn.

Không tốt! Dây sắt sắp bị đốt đỏ!

“Đi!” Long Trạch Cảnh Thiên bước đi như bay, giẫm lên trên dây sắt đang cháy đỏ .

Phù phù phù! Nằm trên lưng của Long Trạch Cảnh Thiên, Mộ Dung Thanh Liên im lặng, giống con thỏ nhỏ nhu thuận , mặt không biết có phải vì khí nóng của dây xích phun đỏ, hay bởi vì thẹn thùng trong lòng mà nhiễm hồng.

Bờ vai của Long Trạch Cảnh Thiên rất rắn chắc, rất rộng lớn, hơn nữa trên người hắn lại có hương vị dị thường dễ ngửi . Mùi long tiên hương nhàn nhạt pha lẫn cùng mùi hương đặc trưng của nam nhân\*… Mộ Dung Thanh Liên không biết mình bị làm sao nữa, khi Long Trạch Cảnh Thiên bói muốn dẫn nàng cùng đi qua, trái tim vốn đang lấp đầy bóng hình Phượng Thương đều bị Long Trạch Cảnh Thiên thay thế. (\*TC:cái nì chắc mùi mồ hôi….:d)

Khi hoạn nạn mới thấu lòng người! Hiện tại, chỉ có Long Trạch Cảnh Thiên muốn nàng, cũng chỉ có hắn giúp nàng, có thể thấy, nam nhân như vậy mới là nam nhân đích thực!

Trong lúc Mộ Dung Thanh Liên còn đang lạc trong những mơ mộng viễn vông, Long Trạch Cảnh Thiên đã qua đến cầu thang bên này.

“Vương Gia, ngươi bị sao vậy ?” Lý Vân Khanh thấy Long Trạch Cảnh Thiên sắc mặt không được tốt lắm, trán lại đổ đầy mồ hôi, lập tức quan tâm hỏi han. Thanh âm của Lý Vân Khanh, cũng túm Mộ Dung Thanh Liên ra khỏi thế giới của mình, nàng vội vàng bước xuống dưới, thân thiết nhìn Long Trạch Cảnh Thiên: “Vương Gia, ngươi làm sao vậy?”

“Có phải là chân bị phỏng rồi hay không?” Tiếng nói của Mộ Dung Thất Thất truyền đến, thuốc trong tay cũng đưa táy, “Giày của ngươi hẳn đã bị đốt đen, trước bôi thuốc, sao dùng vải bao lại, nếu không, để càng lâu thì sẽ càng phiền toái.”

Thấy Mộ Dung Thất Thất “giành” nói trước mình, Mộ Dung Thanh Liên phi thường căm tức, vì sao nữ nhân này bao giờ cũng muốn nhúng tay vào rồi ra vẻ là mình cái gì cũng biết? Mới vừa muốn cự tuyệt ý tốt của Mộ Dung Thất Thất, thì Lý Vân Khanh đã tiến tới nhận bình thuốc trong tay của Mộ Dung Thất Thất , “Đa tạ!”

Long Trạch Cảnh Thiên ngồi xuống, cắn răng đem giầy cởi ra, khi vượt qua, giày của hắn bị dây sắt đốt đen, ngay tới tất của hắn cũng bị cháy xém . Trên chân của Long Trạch Cảnh Thiên, toàn bộ đều là những vệt phồng to như ngón cái . Nhìn thấy những vết phồng ấy, Mộ Dung Thanh Liên liền rơi nước mắt, “Thực xin lỗi, Vương Gia, đều do ta đã gây phiền toái cho ngươi!”

Nếu Long Trạch Cảnh Thiên chỉ qua một mình, dựa vào thể trọng của hắn cộng với khinh công, vượt qua dây xích chỉ như chuồn chuồn lướt nước, chắc chắn sẽ không bị thương ở chân. Nhưng Long Trạch Cảnh Thiên vì qua cuối cùng, khi dây xích đã đốt đỏ bừng, hơn nữa còn phải cõng một người, sức nặng tăng mạnh, cho nên mới bị đốt thành như vậy.

Mộ Dung Thanh Liên cẩn thận bôi thuốccho Long Trạch Cảnh Thiên, vừa làm vừa khóc. Không thể không nói, thuốc của Mộ Dung Thất Thất thực vô cùng tốt, vừa bôi lên, cảm giác nóng rát liền biến mất, mát hơn rất nhiều.

“Cảm ơn nàng!” Cách một lớp người, Long Trạch Cảnh Thiên nhìn về phía Mộ Dung Thất Thất. Nữ nhân này, vừa rồi còn làm hắn hận nghiến răng , nhưng bây giờ lại khiến hắn không cảm kích không được. Nếu không nhờ thuốc của nàng, chân của hắn có thể gây ra nhiều phiền phức. Miệng vết bị nhiễm trùng rồi sinh mủ, nói không chừng có khi sẽ đi luôn đôi chân. Nữ nhân này, vừa làm cho người ta hận nghiến răng nghiến lợi, vừa khiến người ta không thể không yêu, thật sự quá mâu thuẫn–

“Đừng khách khí!” Mộ Dung Thất Thất khẽ gật đầu, xem như trả lời Long Trạch Cảnh Thiên, “ Tĩnh Vương muốn nghỉ ngơi trong chốc lát, hay là cùng với chúng ta đi lên tầng năm ?”

Không đợi Long Trạch Cảnh Thiên mở miệng, Mộ Dung Thanh Liên đã lên tiếng, trong mắt vẫn còn nước mắt, ánh mắt phẫn nộ nhìn Mộ Dung Thất Thất: “Mộ Dung Thất Thất, vương gia bị thương như vậy, có thể đi được sao! Ngươi thật ra có ý gì! Nếu vương gia đi cùng với các ngươi, vậy vết thương dưới chân càng thêm nghiêm trọng hơn thì phải làm sao bây giờ?” Thấy Mộ Dung Thanh Liên đột nhiên xúc động, Mộ Dung Thất Thất cảm thấy có chút kì lạ không giải thích được, “Ta hỏi là hỏi Vương Gia, ngươi có quyền trả lời thay vương gia sao?”

“Ngươi –” Một câu của Mộ Dung Thất Thất, đã khiến cho Mộ Dung Thanh Liên im miệng không nói được gì. Đúng vậy, nàng là ai đâu? Nàng không là gì, lại càng không có tư cách thay mặt Long Trạch Cảnh Thiên nói chuyện.

“Ta không sao!” Long Trạch Cảnh Thiên chữa thương một hồi thì đứng lên, “ Ta thống lĩnh đội Tây Kì quốc, nhất định cùng với mộ người đồng cam cộng khổ! Ta còn đi được!”

“Vương Gia…” Long Trạch Cảnh Thiên “nghe” lời Mộ Dung Thất Thất như vậy, làm Mộ Dung Thanh Liên khó chịu vô cùng ,”Vương Gia, nàng là cố ý, biết rất rõ ràng chân ngài bị thương — “

“Ta còn không có tàn phế!” Long Trạch Cảnh Thiên nhướng mày nói, “Đi! Lên trên tầng năm!”

Long Trạch Cảnh Thiên đã quyết định Mộ Dung Thanh Liên không cách nào phản đối được, chỉ có thể lầm bầm, đi sát theo phía sau hắn .

Khi đã qua bốn lần khảo ngiệm, bốn người Bắc Chu quốc vẫn không thay đổi, Tây Kì quốc cũng là bốn người, Nam Phượng quốc chỉ còn ba người, Đông Lỗ quốc chỉ còn sót lại hai người .

Những khảo nghiệm này, một lần so với một lần càng thêm biến thái, một lần so với một lần càng thêm nguy hiển, càng đến gần lầu năm , tim của mọi người cũng dần đập mạnh hơn, không biết phía trên còn có cái gì đang chờ đợi họ nữa .

Lên tới lầu năm, một mảnh vàng lóng lánh, chói sáng khiến mọi người đau mắt, đợi cho mọi người quen được ánh vàng chói lọi này, họ mới phát hiện ra nơi này là “Thiên đường của nhân gian” .

Xanh vàng rực rỡ, khắp nơi đều là vàng bạc châu báu. Có bảo đao bảo kiếm mà nam nhân yêu mến, cũng có trâm cài ngọc hoàn mà nữ nhân thích mê. Trừ những thứ đó ra, cảnh tượng khiến mọi người thấy kinh ngạc nhất, chính là một đôi nam nữ mặc trang phục tơ vàng gấm bạc.

“Mỹ nhân a –” Khi Long Đa thấy được mỹ nam, con mắt suýt nữa rớt xuống .”Đây là thiên đường sao!”

“ Ngươi nói đúng! Đây là “Thiên đường trên nhân gian!” Nam nhân bị Long Đa nhìn trúng, chậm rãi đi về phía hắn . Nam nhân này, anh tuấn vô cùng, tóc đen nhánh xõa rối tung trên đầu vai , hai mắt tràn ngập mị hoặc, đứng trước mặt Long Đa, nam nhân một tay ôm vòng eo của Long Đa, tay còn lại nâng càm cùa hắn, “Mỹ nhân, ta chờ ngươi đã lâu — “

“Long Đa!” Hạ Lan Liên Y đang muốn nhắc nhở Long Đa, lại bị hai nữ nhân quấn quanh, hai người này, một người thanh thuần, một người xinh đẹp vô cùng, hai người một trái một phải quấn quít lấy Hạ Lan Liên Y, đưa hắn đến một chỗ khác ngồi xuống .

“Các ngươi, các ngươi muốn làm gì?” làm Hạ Lan Liên Y khẩn trương, cảm giác hô hấp của mình nhanh hơn, ngươi cũng trở nên bứt rứt khó chịu .

“Ca ca, tại sao lâu như thế người cũng không đến xem Vũ nhi! Ca ca, Vũ nhi rất nhớ ngươi!” Tiểu la lỵ\* thanh thuần mỉm cười ngọt ngào, trên mặt lộ ra chút ít ưu sầu, “Có phải ca ca là không còn yêu mến Vũ nhi nữa rồi hay không?” (\*lollita)

Đối mặt với sự “lên án” của cô nàng xinh đẹp, Hạ Lan Liên Y không biết phải nói gì nữa, chỉ có thể lắc đầu .

“Ca ca, ngươi thích gì? Ta đều đưa cho ngươi! Xem, đây là bảo đao, ca ca thích không?” Thiếu nữ cầm lấy một bảo đao được khảm ngọc lam, hồng ngọc cùng ngọc lục bảo lên, quỳ gối trước mặt Hạ Lan Liên Y .

Y phục của nàng chỉ là một mảnh vải mỏng manh, trong lúc quỳ, thân thể nghiêng về phía trước, hai vật thể căng tròn hiện ra ngay trước mặtnHạ Lan Liên Y. Cách tầng vải mỏng , Hạ Lan Liên Y thậm chí còn có thể nhìn thấy đóa hoa mai nở rộ trên nền tuyết trắng.

“Ca ca, ngươi không thích bảo đao sao? Vậy ngươi thích cái này chứ?”

Thiếu nữ nhu thuận cầm viên đá mắt mèo giá trị liên thành nâng hai tay đến trước mặt Hạ Lan. Cái tư thế này, làm cho ngực nàng được nâng lên cao hơn, thật là kích thích vô cùng, làm cho não của Hạ Lan Liên Y như tê liệt.

Nhìn dung mạo xinh đẹp lại thanh thuần của tiểu la lỵ trước mắt, Hạ Lan liền cầm lòng không được, nắm tay của thiếu nữ, kéo nàng đến trước mặt của mình, “Ta muốn cái gì cũng có thể mang đi sao? Kể cả nàng cũng được sao?”

“Hì hì, ta biết là ca ca sẽ chọn Vũ nhi mà!”

Thiều nữ như mèo ghé vào trên người của Hạ Lan , tóc mềm mại rối tung trên ngực của Hạ Lan Liên Y, cái cằm khéo léo của nàng đặt ngay trên trái tim của Hạ Lan Liên Y, ngón tay trắng noãn dài nhỏ vẽ vòng vòng trên người Hạ Lan, “Ca ca, ở lại được không? Vũ nhi ở một mình rất buồn, ca ca ở lại cùng Vũ nhi nha, đừng bỏ Thủy nhi lại được không?”

“Được!” Bị khuôn mặt ngây thơ hấp dẫn, Hạ Lan Liên Y đã quên mục đích của chính mình, lập tức đáp ứng . Nghe Hạ Lan Liên Y nói như thế, thiếu nữ vui mừng ngồi xuống, trong mắt đều là cảm động, “Ca ca, ngươi thật tốt!”

Nào biết , thiếu nữ ngồi xuống đúng địa phương mẫn cảm nhất trên thân thể của Hạ Lan Liên Y, chỗ kia, đã dần nổi lên phản ứng . Thiếu nữ bật cười, làm cho Hạ Lan mắc cỡ xấu hổ đến đỏ mặt, thiếu nữ dâng môi của mình lên áp lên đôi môi của Hạ Lan Liên Y, cái lưỡi trằn trọc tiến vào miệng hắn.

“Không được, còn có người khác!” Hạ Lan Liên Y liền đẩy mạnh thiếu nữ ra, gò má ửng đỏ, thở hồng hộc.

“Ca ca, ngươi xem, bọn họ đang đắm chìm trong hạnh phúc !” Cô gái chỉ vào chung quanh, Hạ Lan Liên Y đến lúc này mới phát hiện, những người lúc nãy đều phân tán ở bốn phía, bọn họ hoặc lưu luyến ôm châu báu đến quên phản ứng, hoặc quấn lấy tuấn nam mĩ nữ cùng làm chuyện “hạnh phúc” theo lời thiếu nữ nói.

“Ca ca, mau tới đây!” Thiếu nữ lần nữa tiến về phía Hạ Lan Liên Y, hôn lên môi hắn.

Bên này, Long Đa đã bị mỹ nam mê đến ngây ngơ, thân không mảnh vảo, nằm trên mình nam nhân kia kêu la, “! Ta yêu ngươi Nga, mỹ nhân!”. Bên kia ba người Đông Lỗ quốc bị một đám mỹ nhân vây quanh, cục diện hoàn toàn hỗn loạn.

“Thật sự là đáng sợ!” Hoàn Nhan Khang cắn răng, quét mắt nhìn chung quanh.

Thực sự, tài phú sắc đẹp là thứ mà mọi người trên thế giới này theo đuổi, người đẹp trong lòng, vàng bạc đầy phòng, ai không khát vọng cuộc sống như vậy! Người ra đề mục này vì hiểu rõ lòng tham của con người, cho nên mới bố trí một cửa như vậy, nhằm muốn vây khốn bọn họ ở nơi này. May mà hắn là hoàng tử, từ lúc sinh ra đã có sống trong nhung lụa, sớm đã nhìn quen những thứ này, nên mới không bị mê hoặc bằng những thứ như thế .

“Biểu tẩu, chúng ta đi thôi!” Bên kia âm thanh nam nữ vui thích vang lên, Hoàn Nhan Khang lộ ra vẻ mặt vô cùng ghê tởm, “Chúng ta đi lên lầu sáu!”

“Ừ!” Hoàn Nhan Khang nói, làm cho Mộ Dung Thất Thất phải suy nghĩ. Dọc đường đi , mỗi một tầng khảo nghiệm đều khác biệt đến lạ kỳ, cái người ra đề này rốt cuộc là ai? Vì sao có thể nắm rõ được lòng người một cách chính xác đến như vậy– Cuối cùng cũng lên được lầu sáu, chỉ còn lại tuyển thủ Tây Kì quốc cùng với Bắc Chu quốc, tổng cộng tám người.

Những vàng bạc bảo vật cùng với tuấn nam, mỹ nữ đối với người bình thường mà nói thì thực vô cùng hấp dẫn, nhưng trong mắt những người này lại không hề hiếm lạ. Bọn người của Long Trạch Cảnh Thiên đều xuất thân phú quý, cái gì mà chưa thấy qua? Về phần Tô Mi và Như Ý, hai người họ là thiếp thân thị vệ, tâm trí của họ, thường nhân sao có thể sánh bằng!

Sau khi thông qua lầu năm, bước tới tầng sáu, Mộ Dung Thất Thất vô cùng hiếu kỳ, đẩy cửa ra, một mảnh ánh sáng, vừa nhìn, chỉ thấy toàn bộ trên tường đều treo đầy gương.

“Nơi này là nơi quái quỷ gì gì?” Lý Vân Khanh đi vào, nhìn vào gương, đột nhiên giật mình ngay tại chỗ. Vì sao, vì sao hắn nhìn thấy Mộ Dung Thất Thất ở trong gương? Vì sao Mộ Dung Thất Thất lại cười với hắn, ôn nhu với hắn như thế?

Thấy Lý Vân Khanh ngây ngốc tại chỗ, những người còn lại đều thấy lạ, tất cả mọi người đồng loạt tiến lên phía trước, không ngờ rằng vừa nhìn vào tấm gương trước mặt, bọn họ đều sững sờ ở đó.

“Biểu muội, là ngươi sao!” Lý Vân khanh đi đến trước gương, ngón tay chạm vào mặt kính lạnh buốt, “Biểu muội, ta sai rồi! Ta không nên tự tin như vậy, không nên dễ dàng buông tay như thế . Biểu muội, nếu như ta sớm hơn một chút, kịp phát hiện vẻ đẹp của ngươi, có phải ngươi sẽ là nương tử của ta hay không? Biểu muội, ta hối hận, phải làm sao bây giờ? Ngươi có thể nói cho ta biết, trên thế giới này rốt cuộc có thuốc chữa hối hận hay không?”

Bên này, Hoàn Nhan Khang cũng nhìn thẳng vào trong gương.

“Mẫu phi, ngươi vì sao lại phải giết Uyển quý nhân? Có phải vì nàng được phụ hoàng sủng ái, nên ngươi muốn giết nàng không? Mẫu phi, khi nào thì ngươi lại trở nên tàn nhẫn như thế? Tàn nhẫn đến mức ta không thể nhận ra được ngươi! Đó rõ ràng là mạng người a! Người vì sao lại cướp đi sinh mệnh của họ vậy?”

“Còn có Cảnh Nguyên công chúa, người cư nhiên dùng chủy thủ rạch mặt nàng mặc dù nàng đã chết, ngươi cứ vậy mà hận gương mặt của nàng, cũng bởi vì nàng lớn lên rất giống nữ nhân trong lòng của phụ hoàng sao? Cũng bởi vì phụ hoàng yêu thương nàng sao? Ngươi không phải là mẫu phi của ta nữa, ngươi là nữ nhân độc ác! Vừa nghĩ tới những nữ nhân bị ngươi hại chết trong cung này, ta đã cảm thấy ngươi rất đáng sợ! Mẫu phi ôn nhu trước đây của ta đi đâu rồi?”

“Ta là hoàng đế! Trẫm là Hoàng đế!” Bên kia, , Long Trạch Cảnh Thiên cười ha hả “Trẫm muốn sắc phong Mộ Dung Thất Thất làm hoàng hậu, còn muốn đặc xá thiên hạ! Thất Thất, trẫm sẽ đối xử với nàng thật tốt, hãy cùng trẫm liên thủ, bồi cạnh trẫm, cùng trẫm khai mở lãnh thổ biên quan! Trẫm muốn khắp đại lục đều cắm cờ của Tây Kì , trẫm còn muốn biến nàng trở thành nữ nhân hạnh phúc nhất thiên hạ!”

Long Trạch Cảnh Thiên thấy trong gương là ngôi vị hoàng đế mà mình kỳ vọng đã lâu, cũng nhìn thấy cảnh mình thống nhất thiên hạ, lúc này hắn rất hạnh phúc, có giai nhân trong ngực, có thiên hạ thống nhất, thật tốt, thật đẹp!

Khi Long Trạch Cảnh Thiên liên mồm nói “Thất Thất, hoàng hậu của trẫm”, ở một bên, Mộ Dung Thanh Liên nhìn vào trong gương mà khóc ,”Ta rốt cục cũng là hoàng hậu! Ta là hoàng hậu! Vương Gia, a, không không, bệ hạ, nô tì thỉnh an bệ hạ , bệ hạ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!”

Ngược lại với đám người điên cuồng kia, Bạch Như Nguyệt lại yên lặng rơi lệ, “Phụ thân, mẫu thân thật sự chỉ là thế thân của nữ nhân kia sao? Ức Nguyệt, Ức Nguyệt, chẳng lẽ phụ thân thật không thể quên đi nữ nhân tên là Minh Nguyệt kia sao? Phụ thân, mẫu thân đợi ngài nhiều năm như vậy, ngài vì sao lại nhẫn tâm như vậy? Nữ nhi kỳ thật rất chán ghét cái tên Ức Nguyệt này, bởi vì nữ nhi… đau lòng mẫu thân…”

Bên kia, có người khóc, có người cười, bên này, Tô Mi lại quỳ lạy với cái gương, “Tiểu thư, thuộc hạ có thể hầu hạ tiểu thư, là phúc khí lớn nhất của thuộc hạ . Được tiểu thư tín nhiệm, đối với thuộc hạ, đó là điều quý giá nhất trên đời này! Thuộc hạ một đời đều tận trung với tiểu thư!”

“Vương Gia, quân ta đã đánh hạ quân địch , thỉnh Vương Gia ban chỉ thị tiếp theo!” Như Ý đứng thẳng, như một vị tướng quân, hành quân lễ với cái gương, “Vương Gia, lần này, các tướng sĩ đều có công lao, thuộc hạ chỉ làm đúng chức mình. Vì Vương Gia tận trung, là việc thuộc hạ phải làm!”

Những người này đều bị sao vậy! Mộ Dung Thất Thất có chút hốt hoảng nhìn bảy người xung quanh, từ sau khi đi vào bọn họ đều làm ra những cử chỉ điên rồ, ai cũng lảm nhảm độc thoại, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Vì sao mình lại không gặp phải chuyện gì?

“Tô Mi, tỉnh tỉnh! Tỉnh!” Mộ Dung Thất Thất lay lay Tô Mi, đối phương vẫn như cũ liên tục nói “Tiểu thư, có thể hầu hạ ngài là phúc khí của thuộc hạ!”

Không làm Tô Mi tỉnh lại được, Mộ Dung Thất Thất liền đến trước mặt của Hoàn Nhan Khang , “A Khang, a Khang!”

“Ta không có người mẫu phi độc ác như ngươi! Ngươi không xứng đáng là một mẫu thân!” Hoàn Nhan Khang nghiến răng nói , ánh mắt dữ tợn.

“Ba ba!” Mộ Dung Thất Thất thấy Hoàn Nhan Khang như vậy, cho hắn hai cái tát, nhưng hắn vẫn không thanh tỉnh, vẫn lầm bầm lầu bầu như trước, trong miệng luôn nhắc tới “ Mẫu phi’’.

Hành động điên rồ! Hành động điên rồ! Chẳng lẽ đây là ma thuật khống chế lòng người trong truyền thuyết sao? Vì sao bọn họ nhìn vào gương đều trở nên thất thường, mà chính mình lại không bị sao? Mộ Dung Thất Thất nhìn vào những cái gương, xem ra những cái gương này chính là thủ phạm.

Phải phá hủy những cái gương! Mộ Dung Thất Thất nhìn quanh bốn phía, đừng nói đến tảng đá, đến một cục đá cũng không có. Hôm nay khi xuất hành nàng chỉ ăn mặc nhanh và tiện, không hề đeo châu báu đồ trang sức chi cho dư thừa, nhìn xung quanh, Mộ Dung Thất Thất thấy Mộ Dung Thanh Liên đang đeo một cái vòng trân châu trên cổ.

Được! Cái kia dùng được! Vừa rồi nhìn, chỉ có thể cùng một lúc đánh nát hết tất cả các tấm gương, mới có thể trừ được “ma thuật”.Vòng cổ trân châu mà Mộ Dung Thanh Liên đeo là loại tốt nhất, từng viên đều to ngang cỡ ngón tay cái,là lựa chọn tốt nhất. Không chần chờ được nữa, Mộ Dung Thất Thất tiến lên giật xuống vòng cổ trân châu của Mộ Dung Thanh Liên, đem trân châu cầm ở trong tay, nhắm vào gương, “Sưu sưu sưu –”trân châu đánh vào mặt kính, “Rầm ào –” một trận âm thanh đổ vỡ vang lên, tất cả những cái gương đều bị đánh nát, bảy người kia đều mềm nhũn chân, ngồi xuống đất.

“Ta bị làm sao vậy?” Hoàn Nhan Khang tỉnh táo lại, vuốt nước mắt trên mặt “Ta vì sao lại rơi lệ? Thật sự là kỳ quái!”

“A Khang, ngươi thật sự không nhớ rõ sao?” Mộ Dung Thất Thất cẩn thận nhìn Hoàn Nhan Khang.

“Không nhớ rõ –” Hoàn Nhan Khang lắc đầu, cảm thấy trên mặt hơi bị đau, tức giận hỏi” Ai đã đánh ta ? Ai đánh ta! Khuôn mặt anh tuấn của tiểu gia rốt cuộc bị ai hủy vậy!” (TC: đến h này mà A Khang còn tự kỉ được…=.=)

Hoàn Nhan Khang ồn ào, làm cho mọi người liền thanh tỉnh lại, tất cả mọi người đều là ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta, không biết chuyện gì xảy ra.

Những người này đều quên chuyện lúc nãy, Mộ Dung Thất Thất cũng giả bộ hồ đồ, “Đã xảy ra chuyện gì, đầu của ta thật đau . Tô Mi, ngươi nhớ rõ không? Rốt cuộc là bị làm sao vậy?”

“Ta chỉ nhớ rõ, ta tiến vào, sau đó, sau đó….ta không nhớ ea!” Tô Mi buồn rầu gãi đầu nói “Ta như thế nào cái gì cũng không nhớ rõ a!”

“Trong này nhất định là có yêu thuật, chúng ta vẫn nên đi nhanh lên a!” Lời đề nghị của Mộ Dung Thất Thất đều được mọi người tán thành, tất cả đều đứng lên, đi khỏi địa phương quỷ quái này. Đi lên lầu bảy, Mộ Dung Thanh Liên mới phát hiện vòng cổ trân châu trên cổ của mình bị mất, “Ai trộm vòng cổ của ta!Ai trộm vòng cổ trân châu của ta!”

Mộ Dung Thanh Liên kêu lên, tự nhiên khiến Hoàn Nhan Khang muốn khinh bỉ,” Hừ! Không phải chỉ là trân châu thôi sao! Đã đánh mất liền để mất đi! Lại nói, ngươi nói ngươi đeo vòng cổ, liền thật sự đeo sao? Không phải ngươi muốn lừa người, lấy một cái vòng cổ chứ!”

‘’ Ngươi –” bị Hoàn Nhan Khang nói như vậy, Mộ Dung Thanh Liên tức giận đến nói không ra tiếng, liếc nhìn thấy hai bên mặt Hoàn Nhan Khang là hai dấu tay đỏ ửng, Mộ Dung Thanh Liên cười lạnh một tiếng: “Đã bị nhận hai cái bạt tai mà còn không biết xấu hổ lên mặt dạy đời”

“ Ngươi lớn mật! Dám nói chuyện với bổn điện hạ như thế, ngươi có tin bổn điện hạ sẽ trị tội ngươi hay không! Ngươi đừng quên, ngươi hiện tại đang đứng ở Bắc Chu quốc, chứ không phải là Tây Kì quốc!”

Hoàn Nhan Khang vênh mặt, càng khiến hai cái chưởng ấn hồng hồng trên mặt bị mọi người chú ý. Tô Mi “xì” cười, tiến lên đưa cho Hoàn Nhan Khang một hộp thuốc, “Điện hạ, ngươi vẫn nên thoa thuốc đi , không thì đợi lát nữa đây ‘không còn mặt mũi gặp người’ !”

Bị Tô Mi chê cười, Hoàn Nhan Khang nguyên bản đang giương nanh múa vuốt liền lập tức thu liễm, đổi sang vẻ cợt nhả. Hoàn Nhan Khang đem mặt tiến đến trước mặt Tô Mi, “Mi nhi tốt, nàng giúp ta thoa đi nha! Chính mình nhìn không tới, cũng không biết rõ chỗ nào . Ta biết rõ nàng tốt nhất, tâm thật lương thiện nhất, nàng giúp ta xoa xoa đi!”

“Hừ!” Tô Mi xoay người, đưa lưng về phía Hoàn Nhan Khang, “Ngươi tìm Như Ý đấy! Nam nữ thụ thụ bất thân, ta mới không xoa cho đăng đồ tử ngươi!”

“Như Ý không được! Như Ý tay thô, da thịt ta non mềm, hắn dù có làm được, nhưng cũng sẽ làm mặt hỏng mặt ta.”

Hoàn Nhan Khang lần nữa đi đến trước mặt Tô Mi, chuyển sang vẻ mặt đáng thương, “Nàng xem, ta quan tâm nhất chính là khuôn mặt này a! Nếu mặt bị hủy, từ nay về sau sẽ không có người yêu thích ta nữa , nếu lúc đó ta không lấy được vương phi, ta sẽ quấn lấy nàng không buông a!”

Sự “vô sỉ” của Hoàn Nhan Khang, Tô Mi xem như biết được, nhưng nàng sẽ không dễ dàng đáp ứng như thế . Thấy Tô Mi bất động, Hoàn Nhan Khang mang theo khuôn mặt đáng thương đi tới chỗ Mộ Dung Thất Thất, “Biểu tẩu, tiểu hạt tiêu không chịu giúp ta, vậy đành làm phiền biểu tẩu ngươi!”

Nhìn khuôn mặt tươi cười xấu xa của Hoàn Nhan Khang, đột nhiên Mộ Dung Thất Thất nghĩ tới những lời nói lúc nãy của hắn. Thì ra trong lòng người này khát vọng nhất chính là tình thương của mẹ, hình tượng của Đức phi trong lòng hắn thực rất xấu xa, thế nên mới khiến hắn hắn một bên rơi lệ một bên phẫn hận nói “Ngươi không phải là mẫu thân của ta.”

Thì ra, nụ cười cùng vẻ bất cần đời đều là ngụy trang, hoàng tử này cũng không phải chỉ như bề ngoài .

“Được!” Mộ Dung Thất Thất vừa muốn tiến tới thoa thuốc cho Hoàn Nhan Khang, Tô Mi tức giận thở phì phì đi tới, “ Tiểu thư, để ta làm cho! Người như hắn không xứng đáng để tiểu thư hầu hạ!”

Thấy Tô Mi như thế, trong mắt Hoàn Nhan Khang hiện lên ý cười thỏa mãn, Mộ Dung Thất Thất mỉm cười, xem ra có triển vọng a!

“Vậy thì làm phiền Mi nhi!” Không kịp đợi Mộ Dung Thất Thất mở miệng, Hoàn Nhan Khang trực tiếp cầm thuốc nhét vào trong tay Tô Mi, “Nhanh lên một chút, nơi này, nơi này, đau quá a! Đợi lát nữa tiểu gia ta sẽ không có mặt mũi mà gặp người!”

“Biết rồi! Đừng nói nữa! Ầm ĩ muốn chết!”

Hai người lại đấu miệng, Tô Mi cẩn thận đem thuốc mỡ vẽ loạn lên trên mặt của Hoàn Nhan Khang

“Thật thơm nha!” Hoàn Nhan Khang từ từ nhắm hai mắt, vẻ mặt hưởng thụ, “Mi nhi, trên người nàng mang túi thơm gì vậy? Có thể may cho ta một cái được không? Hương thơm này rất dễ chịu, ta rất thích !”

“Thôi đi, ngũ điện hạ –” Xoa thuốc xong, Tô Mi đem thuốc mỡ đưa cho Hoàn Nhan Khang “Ngài a, rất là quý giá, dùng toàn hương liệu mà ta chưa từng thấy qua. Bất quá túi hương của ta là do hoa quế mà làm thành, sao có thể lọt trúng mắt xanh của ngài được! Ngài làm ơn đừng có chọc ta!”

“Hoa quế! Vinh hoa phú quý\*? Tốt, ta liền thích cái này! Một lời đã định, nàng phải cho ta làm một cái túi thơm, bằng không ta mỗi ngày đều quấn lấy nàng!” Không để cho Tô Mi phản đối, Hoàn Nhan Khang xoay người nghênh ngang đi lên trên lầu. (\*Hoa quế có phiên âm tiếng trung là |guìhuā| còn vinh hoa phú quý là |fùguì rónghuá|)

“Tiểu thư, ngươi xem hắn kìa, hắn khi dễ người!” !” Tô Mi thấy Hoàn Nhan Khang như thế, liền dậm chân, hướng Mộ Dung Thất Thất cáo trạng.

“A –” Mộ Dung Thất Thất nhìn thấy trên mặt của Tô Mi hiện ra vẻ ngượng ngùng, tâm tình thật tốt,”Tô Mi , đêm qua khi ta chán đã bói một quẻ cho ngươi . Ngươi có muốn biết quẻ nói gì không vậy?”

“Xem bói? Tiểu thư ngươi còn biết cái này, ta sao lại không biết a! Quẻ nói gì vậy a?” Nữ hài tử đối với xem bói đều có hứng thú, Tô Mi cũng không ngoại lệ, vừa nghe Mộ Dung Thất Thất nói như thế, Tô Mi lập tức thấy tò mò, mà ngay cả Hoàn Nhan Khang, bước đi cũng chậm chạp rất nhiều, lỗ tai cũng dựng lên mà nghe .

## 70. Chương 77

Chương 77: Khảo nghiệm tầng thứ bảy- khảo nghiệm quan trọng nhất.

“Hồng loan tinh động, sắp lấy chồng.” (\*TC: theo dân gian thì hồng loan động- tình duyên đến….muốn hiểu rõ thêm, xem ở đây)

Chờ lúc Tô Mi thấy ý cười trên mặt của Mộ Dung Thất Thất, mới hiểu rõ ý trêu chọc trong lời nói của nàng “ Tiểu thư, người trêu ta!” Tô Mi xấu hổ đỏ mặt, “ Tiểu thư, người thật xấu nha!”.

Hoàn Nhan Khang nghe thấy lời nói của Mộ Dung Thất Thất, trong lòng vui mừng, nhìn thấy ánh mắt tán thành mà Mộ Dung Thất Thất dành cho mình, tinh thần lại càng tươi sáng.

Hắn đã nhìn trúng Tô Mi, nhưng mà không biết trong lòng Tô Mi nghĩ như thế nào. Hơn nữa, Tô Mi là nha hoàn thiếp thân của Mộ Dung Thất Thất, chuyện này phải được Mộ Dung Thất Thất gật đầu mới thành. Hiện tại lời nói của biểu tẩu có ý nghiêng về hắn, khiến cho Hoàn Nhan Khang lập tức bày ra vẻ mặt tươi cười, quay lại khom người cúi đầu với Mộ Dung Thất Thất nói: “ Biểu tẩu bói quẻ vô cùng tốt,

không biết biểu tẩu có thể bói giúp ta một quẻ hay không, tiểu đệ muốn cầu nhân duyên”.

Nghe Hoàn Nhan Khang nói như vậy, Tô Mi lại càng thêm đỏ mặt, hừ một tiếng, quay mặt đi nơi khác.

“ Tốt! Chờ ra khỏi tháp này, ngươi tới Mai Hương Viên tìm ta, ta giúp ngươi hảo hảo coi một quẻ”.

“ Tốt ! Tốt ! Tiểu đệ nhất định sẽ tới”

Rốt cuộc cũng lên được lầu thứ bảy, một trận gió lạnh thổi qua, sau khi tiến vào, mọi người mới phát hiện ra lầu thứ bảy là lầu cao nhất của tháp, bốn phía đều có khe hở, cho nên phong sương xen lẫn với những bông tuyết đều tiến vào được, trên mặt đất có chút ướt.

“ Mọi người cẩn thận! Xem một chút có cơ quan ám khí gì hay không”. Long Trạch Cảnh Thiên buộc chặt tâm thần. Sau những khảo nghiệm có chút biến thái đến ly kỳ ở mấy cửa trước, cửa ải cuối cùng này khiến cho tất cả mọi người đến thở cũng thở chậm hơn. Cẩn thận, nhất định phải thực cẩn thận, miễn cho thất bại trong gang tấc.

Lời nhắc nhở của Long Trạch Cảnh Thiên khiến cho những người khác trong lòng lại càng thêm khẩn trương, mỗi người đều cẩn thận đánh giá toàn bộ xung quanh, sợ xuất hiện biến cố gì đó, hoặc đâu đó cất giấu thứ gì nguy hiểm đang chờ bọn họ.

“ Không ai?!” Kiểm tra hết một vòng, Lý Vân Khanh có chút kinh ngạc, “ Tại sao tầng thứ bảy này lại không có ai? Rốt cuộc khảo nghiệm của cửa này là cái gì?”

“ Có sợi dây”Bạch Ức Nguyệt chỉ vào một sợi dây bên góc tường nói, bên cạnh nó là một hộp gỗ, Bạch Ức Nguyệt muốn mở ra nhưng lại bị

Lý Vân Khanh ngăn cản, “ Cẩn thận có ám”.

Một tiếng “ có ám” khiến cho tất cả mọi người trở nên cảnh giác hơn, sau khi Hoàn Nhan Khang trao đổi ánh mắt với Lý Vân Khanh xong, những người khác liền tản đi, hai người dùng bảo kiếm đồng thời cậy hộp gỗ ra.

“ Có một tờ giấy”

Đợi một lúc cũng không thấy động tĩnh gì, Hoàn Nhan Khang lấy tờ giấy ra đọc.

“ Uy! Ngươi cũng không để ý coi trên đó cóđộc hay không, liền trực tiếp cầm lấy bằng tay.” Tô Mi thấy Hoàn Nhan Khang như vậy, vội vàng ở bên cạnh nhắc nhở, khiến Hoàn Nhan Khang sợ đến mức vội vứt tờ giấy xuống đất.

Thấy Tô Mi như vậy, Mộ Dung Thất Thất khẽ mỉm cười. Có câu quan tâm nhiều quá sẽ bị loạn, Tô Mi ở Ma Vực nhiều năm như vậy, chẳng lẽ lại không phân biệt được cái gì có độc hay không hay sao?

Mộ Dung Thất Thất tiến lên nhặt tờ giấy lên, nhẹ giọng đọc những dòng chữ ghi trên đó.

“ Chúc mừng các vị đã thành công, chẳng qua là cửa tháp đã bị phong kín, xin các vị dùng sợi dây này để hạ tháp! Đây cũng là khảo nghiệm thứ bảy nga!”

Vừa nghe không còn khảo nghiệm nào khác, Mộ Dung Thanh Liên cao hứng nhảy lên, rốt cuộc cũng thông qua a, cuối cùng cũng không có khảo nghiệm làm cho người ta run sợ nào nữa a! “ Chúng ta vượt qua kiểm tra rồi! chúng ta vượt qua kiểm tra rồi!”. Mộ Dung Thanh Liên đúng ở trên lan can thạch tháp hướng về phia dưới hô lớn “ Chúng ta vượt qua kiểm tra rồi, chũng ta thông qua rồi !”

Nghe được trên đỉnh tháp có thanh âm, Già Lam ngẩng đầu lên, liếc mắt liền nhìn thấy Mộ Dung Thanh Liên.

“ Kim Vũ, người kia là ai?”

“ Hồi bẩm Già Lam đại nhân, đó là tuyển thủ của Tây Kỳ quốc Mộ Dung Thanh Liên”

“ Mộ Dung Thanh Liên?” Già Lam nghe vậy khẽ nhíu mày, nhìn người trên đỉnh tháp đang mừng rỡ khua tay múa chân, nói như vậy, nàng là người đầu tiên leo tới đỉnh tháp. Nhưng mà, đó là người Di Sa đại nhân đang tìm kiếm sao?

“ Kim Vũ, ta muốn toàn bộ tư liệu về Mộ Dung Thanh Liên từ lúc nàng sinh ra, toàn bộ”

“ Dạ!”

Có tuyển thủ xuất hiện ở đỉnh tháp, khiến cho Phượng Thương cũng kích động không thôi. Chờ tất cả mọi người đều đứng trên đỉnh tháp, Phượng Thương rốt cuộc cũng nhìn thấy thân ảnh của Mộ Dung Thất Thất.

“ Tiểu thư, tiểu thư!” Tô Nguyệt vốn đang chờ kết quả, thấy Mộ Dung Thất Thất cùng Tô Mi, liền cao hứng nhảy lên, “ Vương gia, người xem, tiểu thư, là tiểu thư! Tiểu thư vượt qua kiểm tra rồi! Tiểu thư thông qua vòng sơ tuyển rồi!”

Cát Tường nhìn thấy đệ đệ mình-Như Ý, cũng cao hứng không thôi, chỉ là không biểu hiện rõ ràng như Tô Nguyệt, “ Vương gia, Ngũ điện hạ cùng Như Ý cũng thuận lợi thông qua vòng tuyển chọn của cuộc thi rồi”

“Ừ!” Trong gió tuyết, Phương Thương thấy được Mộ Dung Thất Thất đang huơ huơ tay với mình, nhịn không được cũng giơ tay lên hướng nàng vẫy.

Sắc mặt căng thẳng của Phượng Thương cuối cùng cũng thả lỏng, lộ ra nụ cười, Tấn Mặc hướng về phía Phượng Thương nói chúc mừng “ Chúc mừng Vương gia! Chúc mừng Vương gia! Vương gia cũng nên yên tâm rồi đi!” Nghe Tấn Mặc trêu chọc mình, Phượng Thương cũng không có tức giận, trên mặt tràn đầy vẻ mừng rỡ cùng đắc ý “ Tấn Mặc, ngươi cứ hâm mộ và ghen tỵ đi ! Ta sẽ không cùng ngươi so đo”

“ Hâm mộ và ghen tỵ?” từ này Tấn Mặc lần đầu nghe nói, cảm thấy mới lạ nha.

“ Học theo khanh khanh nhà ta đi!” Thấy Tấn Mặc không hiểu, Phượng Thương bày ra vẻ mặt hạnh phúc cùng kiêu ngạo nói, “ Tấn Mặc, ngươi thật đáng thương nha! Không có tình yêu bồi dưỡng nên đầu óc cũng thoái hóa thành vượn người cổ đại rồi!”

“ Vượn người cổ đại? Những thứ này, là học từ công chúa? Lời nói của vương gia thế nhưng ác độc hơn nhiều! Sợ rằng không được bao lâu cái danh hiệu nói lời ác độc nhất sẽ dành tặng cho vương gia rồi”. Tấn Mặc hiểu rõ tất cả, xem ra Mộ Dung Thất Thất có ảnh hưởng rất lớn tới vương gia.

Người ở dưới chân tháp thì cao hứng, còn trên đỉnh tháp Hoàn Nhan Khang lại mềm chân, tựa vào tường.

“ Kháo kháo kháo! Không phải vậy chứ!” Mới vừa rồi Hoàn Nhan Khanh úp sấp vào ven tường nhìn xuống phía dưới, thấy một mảnh trắng xóa mà choáng váng đầu óc “ Không phải chứ! Cao như vậy? Dùng sợi dây hạ xuống? Ta sợ độ cao a! Nhìn mà thấy choáng, chân ta mềm nhũn rồi, làm sao bây bây giờ a!”

“ Làm sao bây giờ? Vậy cũng có nhận thua thôi!” Tô Mi giật sợi dây, buộc vào cây cột ở bên trong, kéo mạnh hai cái “ Tiểu thư, có thể xuống!”

Già Lam để lại cho bọn họ bốn sợi dây, đem bốn sợi dây nối lại cho chắc, Tô Mi nhìn về phía Hoàn Nhan Khang nói, “ Đi thôi, Ngũ điện hạ!”

“ Không muốn!” Hoàn Nhan Khang thối lui về phía sau nói, “ Đừng mà! Từ trên cao vầy đi xuống, vạn nhất có xảy ra sơ xuất gì thì tan xương nát thịt mất, ta còn trẻ, ta không muốn chết!”

“ Cái gì mà chết với không chết! Làm gì mà nguy hiểm như thế!” Đối với lời nói của Hoàn Nhan Khang, Tô Mi hoàn toàn khinh bỉ, “ Ngươi không đi, vậy chúng ta sẽ đi xuống! Đến lúc đó chúng ta đi tham gia trận chung kết, thì ngươi đứng đó mà nhìn mà thèm đi!”

Trận chung kết, đích xác là một hấp dẫn lớn. Nhưng khi nhìn thấy cao như vậy, chân Hoàn Nhan Khang thật sự mềm nhũn. Dựa theo lời nói của hắn, đó chính là chứng sợ độ cao. Tầng bảy cách mặt đất năm sáu chục mét nha, lỡ té xuống thì làm sao bây giờ?

“ Không đi, ta không đi! Ta bỏ cuộc!” Hoàn Nhan Khang nhìn thoáng qua những người bên dưới đáy tháp, nhìn họ cũng chỉ có lớn hơn đậu ngự một chút, nếu từ nơi này mà té xuống thì thật không dám nghĩ nha.

Một trận gió lạnh thổi qua, Hoàn Nhan Khang co rụt cổ, lại càng không muốn xuống tháp “ không đi! Có đánh chết ta cũng không đi!”

“ Đánh chết không đi?” Tô Mi xoa thắt lưng, đứng trước mặt Hoàn Nhan Khang, “ Hoặc là ngươi tự mình đi, mọi người chúng ta cùng đi, hoặc là, ta đánh ngươi ngất xỉu rồi bỏ ngươi ở lại, tự ngươi lựa chọn đi”

“ Đừng mà!” Thấy Tô Mi trừng mắt, Hoàn Nhan Khang ôm chặt đầu, trong đầu loạn thành một đoàn, kêu, “ Biểu tẩu cứu ta a! Ta không muốn chết!”

Mộ Dung Thất Thất không nghĩ tới Hoàn Nhan Khang có chứng sợ độ cao, chẳng qua là vấn đề này không thể giải quyết được trong phút chốc. Xem ra chỉ có thể dùng biện pháp khác!

“ A khang, ăn viên thuốc này vào!” Mộ Dung Thất Thất lấy ra một viên thuốc ngủ đưa cho Hoàn Nhan Khang, “ Ngủ một giấc, chờ khi tỉnh dậy chúng ta đã ở trên mặt đất”

Mộ Dung Thất Thất nói xong, Hoàn Nhan Khang tin không chút nghi ngờ, lập tức đem viên thuốc bỏ vào miệng, một lát sau liền biến thành “con mèo nhỏ”.

“ Vương gia, A Khang sợ độ cao, ba người chúng ta đưa hắn đi xuống, phiền toái những người khác xuống sau được chứ?”

“ Không thành vấn đề”

“ Vương gia!” Thấy Long Trạch Cảnh Thiên đáp ứng yêu cầu “ vô lý” của Mộ Dung Thất Thất, Mộ Dung Thanh Liên liền không vui nói, “ Vương gia, để bọn họ đi xuống trước không phải là đứng đầu sao? Như vậy sao được! Thế nhân không biết vương gia khiêm nhường, mới để cho bọn họ về đầu tiên, chỉ biết tuyển thủ của Bắc chu quốc lợi hại! Này không được!”

Mộ Dung Thanh Liên lên tiếng phản đối, Mộ Dung Thất Thất hoàn toàn im lặng không nói gì, Lý Vân Khanh cùng Bạch Ức Nguyệt nhìn Mộ Dung Thanh Liên một cái, cảm thấy có đồng đội như vậy thật đáng xấu hổ.

Lúc trước nếu không phải Mộ Dung Thất Thất nghĩ ra biện pháp, bọn họ vẫn còn bị vây ở phía dưới, làm sao có thể thuận lợi mà leo được lên đây! Hiện tại để cho bọn họ đi xuống trước có cái gì không đúng? Nữ nhân này, rõ ràng cùng Mộ Dung Thất Thất là cùng một phụ thân sinh ra tại sao nhân phẩm lại khác xa như vậy?

“ Vương gia còn chưa mở miệng thì ngươi lấy tư cách gì mà phản đối a!” Tô Mi vốn không ưa Mộ Dung Thanh Liên nên liền mở miệng, “ Thật là kỳ quái nha! Tiểu thư nhà ta đối với mọi người nho nhã lễ độ, hòa ái dễ gần như vậy, làm sao lại có một muội muội gian xảo, xấu xa như ngươi. Không biết có phải do gen của ngươi bị đột biến không nữa!”

Mộ Dung Thanh Liên không biết “ gen đột biến” là cái gì, nhưng nàng rất rõ mấy lời nói từ miệng Tô Mi ra tuyệt đối không phải “lời hay”.

Mặc dù Mộ Dung Thanh Liên rất muốn tiến lên cho Tô Mi hai cái bạt tai nhưng là hiện tại nàng cũng không thể trêu vào Mộ Dung Thất Thất, hơn nữa nàng còn muốn lưu lại ấn tượng tốt trước mặt Long Trach Cảnh Thiên, không thể cho hắn thấy được mình lòng dạ hẹp hòi, cho nên Mộ Dung Thanh Liên cố gắng nhịn xuống.

Như Ý đem dây buộc chặt lấy người Hoàn Nhan Khang, lại vác hắn lên lưng, Mộ Dung Thất Thất cùng Tô Mi chia ra mỗi người một sợi dây thừng, đứng ở hai bên.

“ Như Ý, ngươi cẩn thận một chút! Ta cùng tiểu thư ở hai bên cạnh bảo vệ ngươi, chúng ta cùng nhau đi xuống” Tô Mi đem sợi dây kia đưa cho Như Ý, “ Cố lên!”

“Ừ! Cố lên!” Như Ý kéo kéo sợi dậy, “ Vương phi, Tô Mi, đi!”

Bốn người từ không trung hạ xuống, Tô Mi bên trái, ở giữa là Như Ý cùng Hoàn Nhan Khang, bên phải là Mộ Dung Thất Thất

“Bọn họ đến đây! Tiểu thư!” Tố Nguyệt kích động chạy tới chân tháp, muốn nghênh đón Mộ Dung Thất Thất.

Trên nóc, Mộ Dung Thanh Liên không biết nghĩ gì, nhìn chằm chằm vào sợi dây của Mộ Dung Thất Thất, trong tay lấy ra một thanh chủy thủ.

“ Ngươi muốn làm gì!” Tại lúc Mộ Dung Thanh Liên muốn đi tới gần sợi dây của Mộ Dung Thất Thất, định cắt đứt nó, Bạch Ức Nguyệt nhận thấy có gì đó không đúng, liền tiến lên một bước bắt lấy cánh tay của Mộ Dung Thanh Liên, “ Mộ Dung Thanh Liên, làm sao ngươi có thể vô sỉ như vậy!”

Long Trạch Cảnh Thiên cùng Lý Vân Khanh thấy Mộ Dung Thanh Liên muốn cắt đứt sợi dây thì cũng rất kinh ngạc sau đó cực kỳ tức giận. Long Trạch Cảnh Thiên đánh một chưởng lên tay cầm chủy thủ của Mộ Dung Thanh Liên khiến nàng ta đau quá, chủy thủ rơi trên mặt đất.

“ Nàng là tỷ tỷ ruột của ngươi đó!’. Long Trạch Cảnh Thiên chưa từng thấy qua nữ nhân nào ác độc như Mộ Dung Thanh Liên, nàng ta sao xứng làm người? Không thể sánh bằng với Mộ Dung Thất Thất nên sau lưng giở trò xấu? Nếu sợi dây bị cắt đứt, hắn không dám tưởng tượng kết quả Mộ Dung Thất Thất khi rơi xuống.

Mộ Dung Thanh Liên thấy được sự thấy được sự thất vọng trong ánh mắt của Long Trạch Cảnh Thiên thì trong lòng cả kinh. Nàng không muốn mất đi Long Trạch Cảnh Thiên, không muốn hắn hiểu lầm nàng. Mặc dù động cơ của nàng là muốn giết Mộ Dung Thất Thất nhưng nàng không thể nói như vậy, nhất định phải tìm được một lý do nào hợp lý, nhằm đánh tan sự chán ghét của Long Trạch Cảnh Thiên đối với mình. “ Vương gia, nếu bọn họ thua, chúng ta thông qua vòng sơ tuyển của cuộc thi, Tây Kỳ quốc chúng ta sẽ trở thành quốc gia duy nhất thông qua vòng sơ tuyển, đến lúc đó không cần tham gia trận chung kết thì danh hiệu hạng nhất cũng là của chúng ta rồi! Vương gia, ngài không muốn đầu danh của cuộc thi này sao? Vương gia, ta đây làm như vậy đều là vì Tây Kỳ quốc a!”

Nguyên bản là một tràng vô sỉ”mưu sát”, thốt ra từ miệng Mộ Dung Thanh Liên, lại cứ đường hoàng như vậy. Trong mắt Bạch Ức Nguyệt, Mộ Dung Thanh Liên thực càng thêm hèn mọn , Lý Vân Khanh khẽ nhíu mày, ấn tượng đối với Mộ Dung Thanh Liên như rơi thẳng xuống đáy cốc. Nữ nhân này có tâm địa ngoan độc đến như vậy, lúc ra khỏi tháp nhất định phải nhắc nhở Mộ Dung Thất Thất cẩn thận mới được.

“ Ta không cần thông qua thủ đoạn bỉ ổi như vậy để đoạt hạng nhất!”

Hiển nhiên, Mộ Dung Thanh Liên có dùng lí do lí trấu gì cũng không nhận được sự đồng tình của Long Trạch Cảnh Thiên, ngược lại càng khiến nàng ta trở nên phi thường trơ trẽn “ Đâm sau lưng người khác, thủ đoạn đê tiện, xấu xa như vậy, cho dù có được hạng nhất, ta cũng sẽ không yên dạ yên lòng!”

“ Vương gia, ta thật sự đều vì người, đều là do ta muốn tốt cho ngươi!”

“ Im miệng!” Long Trạch Cảnh Thiên xoay người không thèm nhìn Mộ Dung Thanh Liên, nữ nhân làm việc đáng giận như vậy, mà còn trơ tráo như vậy, nói còn hay hơn hát.

“Quả thực Tô Mi nói rất đúng, Chiêu Dương công chúa nhân phẩm cao quý đến thế sao lại có một muội muội thấp kém như vậy chứ! Bổn vương thực hoài nghi không biết ngươi có phải người cùng nhà với Chiêu Dương công chúa hay không, vì sao lại có sự chênh lệch lớn đến vậy! Thật không thể tưởng tượng nổi!”

Long Trạch Cảnh Thiên không thèm nhìn Mộ Dung Thanh Liên, Lý Vân Khanh cùng Bạch Ức Nguyệt cũng nhìn về hướng khác, biểu thị rõ lập trường kiên định của mình đối với hành vi đê tiện của Mộ Dung Thanh Liên.

Nhìn bóng lưng Long Trạch Cảnh Thiên, lại nghĩ tới sự ôn nhu của hắn khi vượt qua xích sắt, Mộ Dung Thanh Liên cảm thấy đắng ngắt, thấy mình thực ủy khuất. Rõ ràng Mộ Dung Thất Thất mới là người giả tạo, nàng ta mới là kẻ dối trá, tại sao tất cả moi người đều đối với nàng ta tốt như vậy? Đều cảm thấy nàng ta là người tốt? Ngay cả Long Trạch Cảnh Thiên khi nói về Mộ Dung Thất Thất, thanh âm cũng đặc biệt ôn nhu, tại sao lại như vậy?

Mộ Dung Thanh Liên nội tâm bất bình, nàng hận, hận Mộ Dung Thất Thất cướp đi hết thảy của nàng.

Mộ Dung Thất Thất chết tiệt, sao nàng ta không chết ở Tĩnh Tâm am luôn đi? Tại sao lại trở về? Kể từ khi Mộ Dung Thất Thất trở về từ Tĩnh Tâm am, cuộc sống của nàng hoàn toàn thay đổi. Vốn nàng mới là Tứ tiểu thư cao cao tại thượng của Mộ Dung phủ, vì sao sau khi Mộ Dung Thất Thất đến, phụ thân cũng không còn thương nàng nữa, những thứ nàng có cũng bị Mộ Dung Thất Thất cướp đi. Hiện tại Long Trạch Cảnh Thiên cũng hiểu lầm nàng, nàng nên làm gì bây giờ? Nên làm cái gì bây giờ? (TC: $%#$…..\*câu có chứa nội dung không lành mạnh\*)

Nội tâm Mộ Dung Thanh Liên như bình gia vị bị đánh ngã, không biết tư vị gì. Ngoài tháp, đám người của Mộ Dung Thất Thất đã thuận lợi “hạ” xuống chân tháp.

Chuyện thứ nhất Mộ Dung Thất Thất làm sau khi buông sợi dây ra, chính là chạy về phía Phượng Thương “ Vương gia!”

“ Khanh khanh!” Phượng Thương bước nhanh đón nàng, ôm chặt Mộ Dung Thất Thất vào trong ngực, hít thật sâu hương thơm của nàng, “ Khanh Khanh —–”

Hai canh giờ qua, thật dài, thật dài đằng đẳng, Phượng Thương chưa bao giờ có cảm giác như thế. Từ lúc Mộ Dung Thất Thất vào trong tháp, tim của hắn vẫn luôn treo trên không trung, lo lắng bất an.Tuy rằng bề ngoài vẫn như trước, nhưng đó cũng chỉ là để duy trì hình tượng không sợ hãi trước mọi việc của mình, chỉ có hắn mới hiểu rõ, cảm giác ấy dày vò hắn đến cỡ nào.

Cho đến khi thân ảnh Mộ Dung Thất Thất xuất hiện trên đỉnh tháp, Phượng Thương mới thở phào nhẹ nhõm, bây giờ cảm nhận cái ấm áp khi ôm nàng trong ngực mình, tim hắn mới hoàn toàn buông xuống. Chỉ có ôm lấy nàng, cảm nhận được nàng, hắn mới có thể an tâm như vậy. Thì ra đây chính là tình yêu a!

Bên kia, Tô Mi đem bình ngọc đặt ở mũi Hoàn Nhan Khang cho hắn ngửi, hắn liền tỉnh ngay tức khắc.

“ Ọe!” Hoàn Nhan Khang dựa vào tường nôn liên tục, “ Tiểu Mi Nhi, nàng cho ta ngửi cái gì? Ọe…. Rất thối! Ọe… không phải đó chứ…..Nôn….”

Chờ Hoàn Nhan Khang nôn xong mới phát hiện mình đang ở dưới chân tháp. Vừa rồi làm sao để xuống hắn cũng không nhớ nữa, xem ra thuốc của biểu tẩu thật không tệ a.

“ Điện hạ, khá hơn chút nào chưa?” Mộ Dung Thất Thất thấy vẻ mặt trắng bệch của Hoàn Nhan Khang dần dần khá hơn, một lúc liền vui vẻ,” Hiện tại không sợ nữa?”

“ Không sợ , không sợ! Cảm giác đặt chân trên mặt đất thật tốt! Vẫn là đạp chân trên đất mới cảm thấy an toàn nhất! Biểu tẩu, phương pháp của người thật hữu dụng! Lần sau ta cũng muốn dùng tiếp!’

“ Cắt…. lần sau cũng không biết ngươi có mệnh tốt như vậy không, bên người có ba người chúng ta hộ giá cho ngươi.”

Thấy Hoàn Nhan Khang có chút đắc ý vênh váo, Tô Mi ở một bên không nhịn được dội cho hắn một gáo nước lạnh, nhưng mà gáo nước này không những không dập tắt đi nhiệt tình của hắn, lại còn khiến hắn càng thêm đắc ý, “ Điều này cho thấy vận khí của ta tốt! Có đôi khi vận khí cũng là một thứ có thể giúp ta kiêu ngạo đó, Tiểu Mi nhi ngươi hiểu không?”

“ Hiểu cái đầu ngươi ấy!” Khi hai người đấu võ mồm, bốn người của Tây Kỳ quốc cũng xuống tới nơi. Qua vòng sơ tuyển này chỉ còn tám tuyển thủ, bao gồm Long Trạch Cảnh Thiên, Lý Vân Khanh, Bạch Ức Nguyệt, Mộ Dung Thanh Liên của Tây Kỳ quốc, cùng Mộ Dung Thất Thất, Tô Mi, Hoàn Nhan Khang, Như Ý của Bắc Chu quốc.

Kết quả có chút ngoài dự khiến của Già Lam, vốn Già Lam cho rằng nhiều lắm cũng chỉ có hai ba người, không nghĩ tới toàn bộ tuyển thủ của Tây Kỳ quốc và Bắc Chu quốc đều thông qua hết. Dùng Thất trọng tháp này khảo nghiệm những đệ tử trên Bồng Lai đảo, bất quá cũng chỉ sáu người có thể thông qua, hiện tại… xem ra trên phiến đại lục này quả thực tàng long ngọa hổ.

Cuối cùng, đám người Hạ Lan Liên Y và Long Đa cũng từ tháp đi ra, nhìn thấy mấy người Mộ Dung Thất Thất, Hạ Lan Liên Y trên mặt ngượng ngùng, chỉ còn kém chút nữa là giấu trong tay áo. Vốn họ muốn tới Bắc Chu đoạt danh đầu bảng, không nghĩ tới lại mất mặt như vậy.

“ Chúc mừng, các ngươi đã thông qua thất trọng tháp” Già Lam hướng tám người này khẽ mỉm cười, “ Như vậy, liền chờ mong biểu hiện của các vị trong trận chung kết”

Đến khi Mộ Dung Thất Thất trở lại Mai Hương viện đã là buổi trưa, Phượng Thương cho người chuẩn bị thịt nướng và rượu nóng tới để chúc mừng thắng lợi của họ trong vòng sơ tuyển của cuộc thi.

Trời rét lạnh, một đám người ngồi trong sân vườn của Mai Hương viện, vây quanh bếp lò ăn thịt hươu nướng. Bởi vì toàn bộ tuyển thủ của Bắc Chu quốc đều thông qua, cộng thêm việc Mộ Dung Thất Thất bình an khiến cho tâm tình Phượng Thương rất tốt, cũng không cần Cát Tường, Như Ý hầu hạ, mà bảo bọn họ cùng nhau ăn, còn mời luôn đám người Tô Mi, Tố Nguyệt, Hoàn Nhan Khang cũng Tấn Mặc, một đám đông náo nhiệt ăn thịt nướng trong đình viện.

“ Thật là thơm!” Ngửi mùi vị thịt hươu tươi nóng, Mộ Dung Thất Thất cảm giác thực thèm ăn, hai tay chống cằm, nhìn mấy nam nhân đang vội vàng, nhao nháo nướng thịt trện kệ ở đằng kia. Mộ Dung Thất Thất không nghĩ tới Phượng Thương vậy mà cũng là cao thủ nướng thịt, hắn thoa một tầng mật ong trên cái đùi, cẩn thận cuốn lại, thật cẩn thận thêm gia vị vào miếng thịt, mùi hương kia khiến cho mọi người sém chút nữa là chảy nước miếng.

Đợi một hồi lâu, miếng thịt mới được nướng chín, Phượng Thương cắt miếng thịt ngon nhất đặt trước mặt Mộ Dung Thất Thất, những người khác cũng bắt đầu thưởng thức, đúng lúc này, có người đột nhiên chạy lại báo, “ Vương gia, Vịnh nhi đã chết, là tự sát”

“ Tự sát?” Phương Thương không ngừng tay, cắt nhỏ thịt hươu, tự mình đút đến miệng Mộ Dung Thất Thất, “ Sao lại như vậy?”

“ Hồi vương gia, công chúa vẫn luôn nói mình oan uổng, sau đó Vịnh nhi tự sát, công chúa nói Vịnh nhi trong lòng có tà tâm, sợ tội tự sát”

“ A…..” Cái miệng nhỏ nhắn của Mộ Dung Thất Thất cắn một miếng thịt hươu, trên môi hồng nhiễm một tầng mỏng dầu mỡ, “ Vương gia, nếu công chúa vô tội, vậy thì đem nàng thả ra! Dù sao cũng là công chúa, giam một đêm cũng là trừng phạt rồi, lại nói, hôm nay chúng ta cũng thắng rồi, chuyện này a, cứ xem như chỉ có thế thôi.”

“ Được!” Phượng Thương đem thịt hươu chấm thêm gia vị đút tới bên môi Mộ Dung Thất Thất “ Dựa theo lời vương phi mà làm, nào, ăn một chút nữa đi!”

Kể từ khi Mộ Dung Thất Thất bị Phương Thương “bắt cóc” tới giờ, công việc của Tô Mi cũng bị Phượng Thương chiếm luôn.

Trước kia luôn là Tô Mi làm ra đủ loại ăn ngon tới cho Mộ Dung Thất Thất dùng, nhưng bây giờ cái cương vị quang vinh đó đã bị Phượng Thương mạnh mẽ chiếm lấy.

Mộ Dung Thất Thất rất lười ăn, ăn cơm đối với nàng mà nói chẳng qua là hành động để duy trì sinh mệnh, chỉ cần duy trì cơ thể ở trạng thái cần thiết là được, nàng đối với thức ăn thực không có quá nhiều cảm giác.

Ở kiếp trước, bởi vì nhiệm vụ rất nhiều, Mộ Dung Thất Thất thường hay trễ nải việc ăn uống. Vì thế để cơ thể có đủ dinh dưỡng, nàng luôn dùng các loại thuốc bổ, mượn nó để duy trì sự cân bằng của cơ thể. Dần dà lâu ngày, cũng dưỡng thành thói quen kén ăn. Không hợp khẩu vị thì không ăn, chỉ dùng chất bổ, chẳng nuốt loại thức ăn nào cả. (TC: kén còn hơn ta)

Chính bởi vì Mộ Dung Thất Thất cực kỳ kén ăn, cho nên Tô Mi luôn phải nghĩ các biện pháp để bắt Mộ Dung Thất Thất ăn, muốn nuôi tiểu thư nhà mình “mập” một chút. Hiện tại, nhiệm vụ vinh quang ấy liền dời sang vai Phượng Thương, mỗi lần ăn, Phượng Thương đều nghĩ cách làm cho Mộ Dung Thất Thất ăn thêm chút nữa, gánh nặng trên vai Tô Mi cũng thả lỏng hơn nhiều.

Thịt hươu tươi mùi vị vô cùng ngon, hơn nữa mấy con hươu này vốn mới bắt được trong rừng hồi sáng nay, hoàn toàn chính là thực phẩm tinh khiết nhất của thiên nhiên. Có Phượng Thương hầu hạ, Mộ Dung Thất Thất trong chốc lát đã ngậm rất nhiều thức ăn, trong má nhỏ đều là thịt nai, động một chút, cực kỳ đáng yêu.

“Đây, ăn thêm chút nữa”

“ Không ăn! No rồi!” Mộ Dung Thất Thất đã cảm thấy có chút chướng bụng, vừa muốn lau miệng, nhưng Phượng Thương lại không chịu bỏ qua, “ Ngoan, lại ăn chút nữa! Hôm nay tiêu hao nhiều năng lượng như vậy, ăn nhiều một chút bồi bổ cơ thể.”

“ Còn ăn nữa sẽ biến thành tiểu trư mập\* mất!” Mộ Dung Thất Thất quệt miệng, người tập võ luôn yêu cầu cơ thể mình rắn chắc nhưng không mất đi sự linh hoạt, nếu cơ thể trở nên béo, vậy sẽ trở thành một mục tiêu “lớn”, tốc độ phản ứng sẽ trở nên chậm, chắc chắn sẽ trở thành cái bao cát cho người khác công kích, nàng đây không muốn trở thành một cái bia ngắm đâu a

“ Đừng lo, nhiều thịt một chút thì tốt hơn, thịt nhiều ôm mới có cảm giác, mà nàng cũng thực quá gầy, đầy đặn một chút ta càng thích hơn!”

“ Phốc….” Hoàn Nhan Khang phun ngay một ngụm rượu, “ Biểu ca, ai lại như hai người chứ, khi ăn cơm cũng ve vãn tán tỉnh, khiến ta đây đỏ mặt! Tốt xấu gì cũng để cho ta ăn no bụng mới được a! Hôm nay ta quả thực vô cùng cực khổ!” Lời nói của Hoàn Nhan Khang chọc tất cả mọi người đều nở nụ cười, Tô Mi và Tố Nguyệt thấy Phượng Thương sủng ái Mộ Dung Thất Thất như vậy, trong lòng phi thường cao hứng, vì tiểu thư tìm được phu quân mà vui vẻ.

“ Vậy ngươi mau ăn đi! Một cái chân hươu không đủ cho miệng ngươi!” Mộ Dung Thất Thất lau miệng đứng lên, “ Ta ăn no rồi, các người cứ từ từ ăn”

“ Không cho đi” Thấy Mộ Dung Thất Thất mới chỉ ăn được có chút thịt, Phượng Thương rất bất mãn. Lượng ăn của nàng sao lại giống như mèo vậy, thậm chí còn ít hơn, nếu cứ tiếp tục như vậy làm sao được, “ Ăn xong khối thịt này mới có thể rời đi”

Phượng Thương hiếm khi bày ra vẻ “nghiêm khắc” trước mặt Mộ Dung Thất Thất, nên mọi người bên cạnh đều dừng động tác, cười nhìn hành động của hai người, âm thầm suy đoán thử xem, rốt cuộc ai trong hai người sẽ thắng đây

“ Ta nói không ăn sẽ không ăn” Mộ Dung Thất Thất xoa thắt lưng, trừng mắt nhìn Phượng Thương, “ Ta là vương phi, nơi này ta lớn nhất! Ta nói ăn no rồi thì sẽ không ăn nữa! Ai cũng không thể ép ta!”

Nói xong Mộ Dung Thất Thất xoay người trở về phòng, để lại cho Phượng Thương một bóng dáng hoa lệ.

Tần Mặc thấy thế, cười ra tiếng, “ Vương gia, ta thấy, ngươi đã lưu lạc đến mức làm bảo mẫu cho thê rồi! Sau này trong quý phủ vương phi là lớn nhất, ngươi cũng chỉ đứng thứ hai thôi!”

Tấn Mặc nói xong khiến tất cả mọi người đều nở nụ cười. Đúng vậy a, Nếu như Mộ Dung Thất Thất là lớn nhất vậy không phải vương gia sẽ trở thành thứ hai sao? Bất quá, cười lại cười, chung quy trong lòng mọi người đều rất cao hứng, một vì Bắc chu quốc đã thắng trong vòng thi sơ tuyển, hai vì vương gia và vương phi tình cảm rất tốt, hai chuyện này đã đủ để khiến họ sung sướng rồi.

Buổi chiều, có người thông báo, nói đã thả Hoàng Nhan Bảo Châu ra.Mộ Dung Thất Thất nghe xong, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười quỷ dị.

Vịnh nhi làm sao lại vô duyên vô cớ tự sát? Nhất định do Hoàn Nhan Bảo Châu uy hiếp nàng! Chẳng qua là hai người họ bị nhốt riêng, Hoàn Nhan Bảo Châu uy hiếp Vịnh nhi như thế nào? Xem ra trong đám người cùng đến lần này còn có thân tín của công chúa, chẳng qua, không biết khi mọi người biết công chúa đã bị đánh tráo rồi sẽ có vẻ mặt như thế nào?

Bất quá Mộ Dung Thất Thất cũng không khỏi bội phục người giả Hoàn Nhan Bảo Châu, Vịnh nhi là thiếp thân nha đầu của nàng ta, nhất định biết nhất cử nhất động cũng như thói quen, cử chỉ, cùng những thứ mà vị công chúa kia yêu thích. Hiện tại tìm được cơ hội tốt như vậy để Vịnh nhi, chẳng khác nào vì mình bỏ đi chứng ngại, thật sự thông minh!

Khi Phương Thương vào cửa, thấy Mộ Dung Thất Thất cầm một cái trâm cài trong tay. khóe môi nhếch lên thành một nụ cười ẩn ẩn hiện hiện.

Tiến lên ôm lấy Mộ Dung Thất thất, Phương Thương tựa vào vai nàng, “ Có chuyện gì thú vị sao? Nói nghe một chút”

Đối với chuyện của Hoàn Nhan Bảo Châu, Mộ Dung Thất thất cũng không có ý định giấu Phượng Thương, dù sao chuyện này cũng liên quan tới Vô Cực cung, hơn nữa theo lời khai của Triệu Lãng, kẻ đứng sau Vô Cực cung đích thị là Thái tử Bắc Chu Hoàn Nhan Hồng. Mặc dù hiện tại Mộ Dung Thất Thất còn không biết Hoàn Nhan Bảo Châu rốt cuộc là ai, nhưng nàng ta cùng Triệu Lãng có mối quan hệ không tầm thường, nói không chừng cũng có quan hệ với Hoàn Nhan Hồng.

Nghe Mộ Dung Thất Thất nói Hoàn Nhan Bảo Châu đã sớm chết rồi, vị công chúa hiện tại là “hàng giả”, Phương Thương dị thường kinh ngạc, khẽ nhíu mày đẹp, “ Theo như lời nàng nói , có thể có liên quan đến Hoàn Nhan Hồng.”

“ Vương gia, ý của ta là buông cần câu dài câu con cá lớn. Không bằng làm bộ không biết, vẫn hảo hảo đối đãi với nàng nàng như công chúa thật, hầu hạ thật tốt, khi nào nên cung kính thì cung kính, để xem thử bọn hắn muốn giở trò gì!”

Lời Mộ Dung Thất Thất nói, cũng là ý nghĩ của Phượng Thương, thấy suy nghĩ của tiểu vương phi giống với mình, Phượng Thương lại càng cao hứng, khẽ cắn lên vành tai Mộ Dung Thất Thất nói “ Được, tất cả nghe theo nàng! Khanh Khanh, bây giờ có phải hay không nên nói một chút chuyện của chúng ta? Ta rốt cuộc nên gọi nàng là khanh khanh hay gọi Liên công tử đây?”

Nghe được cái tên “ Liên công tử” Mộ Dung Thất thất biết thân phận này của mình hoàn toàn bị bại lộ, làm bộ tức giận, nàng quay đầu nhìn Phượng Thương, “ Rốt cuộc là người nào bán đứng ta? Có phải Tấn Mặc sư huynh không?”

Phượng Thương tựa hồ rất mẫn cảm đối với từ “sư huynh” này, xưa nay đồng môn thường nảy sinh tình cảm mờ ám, sư huynh sư muội là cặp dễ tạo thành “vẫn đề” nhất. Nghĩ vậy, Phượng Thương tính toán sau này phải “ bảo hộ” tốt Mộ Dung Thất Thất, “ Khanh khanh thật khiến ta quá kinh ngạc ! Ta đây mới biết được, tiểu vương phi của ta lợi hại như vậy nha!”

“ Hắc hắc…” thấy Phượng Thương khích lệ mình, Mộ Dung Thất Thất cười ngọt ngào, “ Vương gia, con người không phải vẫn luôn lưu lại một vài con bài chưa lật sao? Nếu không cái gì cũng để cho người ta biết nhất thanh nhị sở\*, cũng đồng nghĩa với việc không có khả năng tự vệ! Ta cũng không tin vương gia ngài không có thân phận khác—–! ”(\* rõ ràng) Mộ Dung Thất Thất thông minh như vậy, khiến cho Phượng Thương nhịn không được cắn ngón tay nàng, “ Khanh Khanh, nữ nhân thông minh quá không tốt, quá thông minh sẽ khiến nam nhân không dám yêu rồi! Bất quá nhìn nàng thông minh như vậy ta liền thu nàng, miễn cho nàng gây họa cho người khác! Ta cũng không phải là phật, không rãnh mà đi phổ độ chúng sinh, ta đây chỉ cần “dụng độ” một mình nàng là đủ rồi…” (TC: phổ độ: cứu giúp tất cả mọi người- dụng độ: tạm hiểu là sủng)

“ Nói như vậy, vương gia cũng có bí mật khác?” Mộ Dung Thất Thất không bị mấy lời ngon ngọt của Phượng Thương mê hoặc, ngược lại thấy được Phượng Thương cố tình chuyển sang chuyện khác, nàng cười khanh khách nâng cằm hắn lên thổi một hơi.

“ yên tâm, ta sẽ không đi thăm dò bí mật nho nhỏ của vương gia. Giữa phu thê cũng cần giữ lại một chút tự do, như vậy hôn nhân mới có thể lâu dài. Cho nên, vương gia cứ tiếp tục giữ gìn bí mật của chàng, ta có kiên nhẫn chờ tới ngày changf thẳng thắn nói cho ta biết! Hơn nữa, từ từ khai quật từng lớp mặt nạ của vương gia tựa hồ hợp với khẩu vị của ta hơn, ta rất thích tự mình đi giải khai cái khăn che mặt thần bí của vương gia nha! Như vậy mới có cảm giác thành tựu!”

Câu trả lời của Mộ Dung Thất thất khiến cho Phượng Thương có chút ngoài ý muốn, nếu là người bình thường, nhất đinh sẽ tra cho cùng, đặc biệt là nữ nhân, luôn không ngừng đào móc mọi chuyện nhằm thỏa mãn sự hiếu kì của họ, nhưng Mộ Dung Thất Thất lại đặc biệt khác người thường.

Vốn còn có ý định thẳng thắn nói với nàng, bất quá Phượng Thương sau khi nghe những lời kia thì tâm tình tựa hồ rất tốt. Nếu nàng đem mình xem thành bảo tàng, muốn từ từ khai quật, vậy cứ để tùy nàng, chỉ cần nàng vui vẻ là được.

Lúc này Mộ Dung Thất Thất nghĩ Phượng Thương là một khối bảo tàng, nghĩ muốn tìm tòi bới móc, nhưng nàng cũng chẳng hay rằng, trong mắt Phương Thương, nàng cũng là một kho bảo tàng lớn. Thần bí, tràn ngập sức hấp dẫn, mỗi một lần bới sâu vào chút ít cũng sẽ tặng cho người ta một kinh hỉ. Hắn giống như nhà thám hiểm đang không ngừng khai quật những mặt mà nàng không muốn cho người khác biết, hơn nữa còn rất hưởng thụ quá trình tốt đẹp này.

Ba ngày tiếp theo sau khi kết thúc vòng sơ tuyển được dùng để nghỉ ngơi và hồi phục, vì tuyển thủ Bắc Chu quốc toàn bộ đều thông qua vòng sơ tuyển nên khiến cho dân chúng trong Ung châu thành phi thường cao hứng, vừa lúc là lễ ăn mừng năm mới, người dân sau một năm bận rộn đều ở trong nhà nghỉ ngơi, nơi nơi tổ chức tiệc tùng, trên đường cái tổ chức múa sư tử, múa rồng mừng Bắc Chu quốc thông vòng sơ tuyển.

Ngược lại với không khí vui vẻ của dân chúng Bắc Chu quốc, Hạ Lan Liên Y trở về dịch trạm không bao lâu liền nhận được mật báo truyền từ Nam Phượng quốc.

“ Cái gì?” Khi thấy nội dung mật báo, Hạ Lan Liên Y đơ ngay tại chỗ, “ Hoàng thượng băng hà? Hoàng quý phi điên loạn? Thái tử lên ngôi! Hoàng tử điện hạ bị nhốt? Điều này làm sao có thể!”

Lúc rời đi Nam Phượng quốc, Hạ Lan Mẫn còn tự mình tiễn hắn đi. Mặc dù khi đó Hạ Lan Mẫn có chút không thoải mái, nhưng chỉ là bệnh nhẹ, thái y cũng nói không có vấn đề gì. Về phần hoàng thượng nhiễm phong hàn, thân thể đúng là không tốt lắm, nhưng đã được Hạ Lan Mẫn căn dặn thái y dùng thuốc nặng hơn, còn có thể chống đỡ được hai ba năm, tại sao mới ngắn ngủi hơn một tháng lại xảy ra biến cố lớn vậy?

Hạ Lan Liên Y hoàn toàn không tin nội dung của mật báo, hắn hoài nghi đây là do người làm giả, phong thư này nhất định là ngụy tạo! Thẳng đến khi Hạ Lan Liên Y cẩn thận kiểm tra con dấu được in chỗ miệng phong thư, đích xác là hoa lan của Hạ Lan gia, Hạ Lan Liên Y mới tin chuyện này là thực.

Thật là bất khả tư nghị\*! Minh Nguyệt Thịnh không phải đang làm con tin ở Tây Kỳ quốc sao? Tại sao lại xuất hiện ở Nam Phượng? Rốt cuộc là ai giúp Minh Nguyệt Thịnh? Người nào có gan lớn như vậy? (\* khó có thể ngờ)

Thời gian không cho phép Hạ Lan Liên Y nghĩ nhiều như vậy, hắn phải điều động tài chính ở U Vân mười sáu châu, truyền về Nam Phương quốc! Hiện tại con trai độc nhất của Hoàng quý phi -Minh Nguyệt Huy đabf nằm trong tay Minh Nguyệt Thịnh, hắn phải dùng tiền chiêu mộ binh mã, liên kết với bá quan văn võ trong triều đối phó với Minh Nguyệt Thịnh!

Minh Nguyệt Huy là hi vọng giúp gia tộc Hạ lan hắn được phồn vinh vĩnh cửu,chỉ có Minh Nguyệt Huy lên làm hoàng đế, ích lợi của gia tộc bọn họ mới có thể được đảm bảo. Về phần Minh Nguyệt Thịnh, hắn thật đúng là âm hồn bất tán, cũng đã làm con tin mười năm rồi, dã tâm trong lòng cũng không bị hao mòn, tiêu kiệt, thế nhưng lại quay về thâu tóm cục bộ, đánh tan hiểm cảnh, như vậy sao được!

Nghĩ đến đây, Hạ Lan Liên Y liền đem chuyện hoàng thượng băng hà cùng hoàng quý phi Hạ Lan Mẫn bị điên xâu kết với chuyện của Minh Nguyệt Thịnh. Hắn ta rốt cuộc đã trở về nước bằng cách nào? Tại sao đột nhiên lại trở về? Hơn nữa lại đúng dịp như vậy, ngay lúc hoàng thượng băng hà? Chẳng lẽ trong triều có người ủng hộ Mịnh Nguyệt Thịnh, hết thảy mọi chuyện là do hắn ta làm?

Hiện tai Hạ Lan Liên Y vô cùng chắc chắn Minh Nguyệt Thịnh ắt hẳn không thoát khỏi liên quan đến sự tình vừa diễn ra, lập tức lệnh cho Long Đa chuẩn bị, hai người từ biệt Phượng Thương vội vã rời khỏi thành.

Mặc dù có tuyết rơi, đường cũng không dễ đi, nhưng Hạ Lan Liên Y vô cùng rõ ràng, mọi chuyện thành hay bại quan hệ rất lớn tới lợi ích của bọn họ, cho nên mặc cho thời tiết không tốt, cũng cố gắng tranh thủ thời gian, chạy đi.

Chẳng qua là mới vừa ra khỏi thành Ung Châu, bất quá mới đi chừng mời dặm đường, đã có người tiến lên bao vây bọn họ, cầm đầu chính là Đao Ba Nam cùng Ải Tử.

Nếu là thời bình, Hạ Lan Liên Y nhất định sẽ không đưa chúng tiền mà sẽ đánh nhau một trận, nhưng bây giờ không giống như lúc trước, hắn đang thiếu thời gian, không thể trì hoãn mãi trên đường.

“ Các vị hảo hán, chúng ta là thương nhân, muốn vội vàng muốn về nhà ăn mừng năm mới, xin các vị hảo hán hãy bỏ qua! Số tiền này để lại cho các vị hảo hán uống rượu!” Hạ Lan Liên Y lấy ra một túi ngân lượng, mở ra cho họ nhìn thấy hoàng kim bên trong, sau đó đưa cho Ải Tử Hàng năm bên ngoài làm ăn, Hạ lan Liên Y cũng đã nhìn quen thổ phỉ cường đạo, hiện tại đã là cuối năm, là thời điểm bọn thổ phỉ hung ác mọc ra nhiều nhất, cho nên Hạ lan Liên Y liền cho rằng Đao Ba Nam là đầu lĩnh của bọn thổ phỉ, cũng đem hành động của chúng thành “ cướp tiền”.

Thấy Hạ Lan Liên Y chết đến nơi rồi mà còn khờ dại như vậy, Ải Tử không nhịn được nở nụ cười. Hắn thầm đoán sức nặng của túi tiền, lại ném lại cho Hạ Lan Liên Y.

“ Không đủ?” Hạ lan Liên Y có chút căm tức, tiền trong này cũng đủ bọn chúng ăn trong vài năm, bọn chúng lại chê ít! Đúng là lòng tham vô đáy! Chẳng qua là đang có chuyện gấp, hắn không thể trì hoãn thời gian quá nhiều, cho nên Hạ lan Liên Y lại lấy thêm một túi ngân lượng nữa.

“ Hảo hán, đây là tất cả tiền của ta, xin bỏ qua! Trong nhà mẫu thân ngã bệnh, vẫn còn chờ ta về chiếu cố, xin các hảo hán giơ cao đánh khẽ”

Hạ Lan Liên Y nói dối so với đi đại tiện còn thông thuận hơn, khiến cho Đao Ba Nam khẽ hừ một tiếng, “ Hạ lan công tử, mẫu thân của ngươi không phải đã sớm đi về cõi tiên rồi hay sao? Lúc này làm sao lại có thêm một mẫu thân nữa? chẳng lẽ Hạ lan công tử là con hoang không nuôi trong nhà, cho nên mẹ ruột còn sống?”

“ Ngươi nói cái gì?” Hạ Lan Liên Y có ý muốn dùng tiền để giải quyết chuyện này, lúc này lại nghe đối phương nói rõ ràng như vậy, khiến hắnkhông có ý định nhiều lời với bọn họ nữa, “ Vút” rút kiếm ra.

“ A…” Đao Ba Nam nhẹ giọng cười một tiếng, ngoắc tay, mười mấy người liền vây quanh Hạ Lan Liên Y, “ Giết”

Không đợi Hạ Lan Liên Y hiểu rõ, đầu đã rơi xuống đất. Máu nóng lan trên mặt tuyết, nháy mắt kết thành băng. Cho đến chết, Hạ Lan Liên Y vẫn mở to hai mắt, vẻ mặt bất khả tư nghị. Hắn nghĩ mãi không ra, rốt cuộc là ai muốn giết mình? Rốt cuộc vì sao lại vậy?

Xử lý hai người Hạ Lan Liên Y và Long Đa xong, Ải Tử xét trên người Hạ Lan Liên Y, lấy một khối lệnh bài to bằng bàn tay làm bằng đá thạch liệu, “ Thiết Huyết, ngươi xem xem, đây là giấy thông hành đặc biệt đi?”

“Ừ” Thiết Huyết nhìn kĩ khối đá thạch lựu, gật đầu, “ Đi! Đưa cho tiểu thư!”

Buổi tối trước khi đi ngủ, Tố Nguyệt đang hầu Mộ Dung Thất Thất đi nghỉ, Tô Mi đi vào, cầm trong tay một hộp nhỏ.

“Đã lấy được thứ kia?” Mộ Dung Thất Thất xõa tóc đen trước ngực, tay nhỏ tiếp nhận cái hộp Tô Mi đưa tới, mở ra, một khối đá thạch lựu màu tím nằm trong đó.

“ Tiểu thư, người nhìn, màu sắc thật xinh đẹp” Tô Mi hài lòng vui sướng đứng một bên, “ Thuyết Huyết vừa mới đưa tới! Còn đang ở bên ngoài, chờ tiểu thư phân phó”

Mộ Dung Thất Thất trước kia chẳng qua nghe người ta nói có giấy thông hành đặc biệt, hôm nay nhìn thấy, không nhìn được cầm lên thưởng thức trong chốc lát.

“ Tô Mi, đem vật này đưa cho Thiết Huyết, để cho hắn đem người đi chiếm tất cả các cửa hàng của Hạ Lan Liên Y. Về phần tiền của mà Hạ Lan Liên Y cất ở ngân hàng tư nhân, lập tức tính rõ ra rồi mang hết ra ngoài, để cho Vô Tình bảo quản. Sau này, này Nam Tứ Châu chính là địa bàn của chúng ta.”

Nam Phượng quốc một đêm đổi thiên tử, mà việc làm ăn Nam Tứ Châu của Hạ Lan gia trong một đêm rơi vào tay người khác, tin tức này không bao lâu liền truyền đến tai Phượng Thương.

“ Vương gia, người xem rốt cuộc người nào lại có bản lĩnh như vậy? Thuộc hạ đã cho người tra xét tình hình của Nam Tứ Châu, tựa hồ là người của Ma Vực. Minh Nguyệt Thịnh trở mình, nói không chừng là do Ma Vực ủng hộ, mà chuyện của hoàng đế và hoàng quý phi Nam Phượng quốc cũng thật sự là rất kỳ quốc, đầu lĩnh của Ma Vực- Độc Tiên Nhi chính là cao thủ dùng độc…” Nạp Lan Tin cung kính đứng bên cạnh Phượng Thương nói.

“Ma Vực?” Phượng Thượng nhẹ giọng cười một tiếng, “ Không nghĩ tới Minh Nguyệt Thịnh lại liên thủ cùng Ma Vực, xem ra Độc Tiên Nhi- đứa con gái nuôi mà lão độc vật thu dưỡng, đúng là một nhân vât lợi hại! ”

## 71. Chương 78

Chương 78: Biểu ca, ngươi thật quá bưu hãn nha!

Nghe Phượng Thương nói như vậy, Nạp Lan Tín cười cười, “ Vương gia, năm đó Ma Tôn Ma Vực từng muốn gả Độc Tiên Nhi cho ngài, muốn Ma Vực cùng Phật Sinh Môn chúng ta kết thông gia, nếu lúc trước ngài không cự tuyệt, nói không chừng hiện tại cả hai đã là người một nhà,”

“A —-” Phượng Thương khẽ nghiêng người về sau, tựa lưng vào ghế, khóe môi nhếch lên, mắt sáng lạnh: “ Dù có là Độc Tiên Nhi, cũng có chỗ nào có thể sánh ngang với Tiểu Vương phi của ta được chứ! Mặc dù Ma Tôn đối với ta có ân cứu mạng, nhưng ta tuyệt không dùng hạnh phúc của mình để báo đáp ân tình này. Lại nói, năm đó Độc Tiên Nhi bất quá chỉ là một tiểu nha đầu, ta đây không có sở thích luyến đồng!”

Phượng Thương nói từ “ luyến đồng” kia khiến Nạp Lan Tin có chút khó hiểu, sau đó mới ngộ ra đây là những từ mới mà vương gia học từ Mộ Dung Thất Thất, gần đây lượng từ ngữ mà vương gia sử dụng phong phú lên rất nhiều, cũng thực rất kì lạ cổ quái, xem ra vương gia bị ảnh hưởng rất sâu bởi tiểu vương phi nha.

“ Cho nên ngài mới hứa với Ma Tôn, trong mười năm, Phật Sinh môn sẽ không động tới Ma Vực, bảo vệ cho Ma Vực, coi như là báo đáp Ma Tôn. Chẳng qua là, năm năm nay, Ma Vực trong tay Độc Tiên Nhi phát dương quang đại\*, đã không còn là Ma Vực của năm năm trước nữa. Vương gia, phỏng chừng trong lãnh thổ tứ quốc, lực lượng có thể chống lại chúng ta cũng chỉ có Ma Vực…..” (\*phát triển mạnh mẽ)

Nhắc tới Độc Tiên Nhi, trong lời nói của Nạp Lan Tín lộ ra một tia bội phục.

Mặc dù chưa biết mặt Độc Tiên Nhi, nhưng một nữ tử chỉ bằng sức mình, trong năm năm đem thực lực Ma Vực tăng cường không chỉ gấp đôi, phạm vi thế lực không biết còn mở rộng bao nhiêu lần, nữ tử như vậy có thể là một người bình thường sao? Bất quá Độc Tiên Nhi này cũng thật xuất quỷ nhập thần, tin đồn về nàng rất nhiều, nhưng người có thể thấy nàng mà vẫn sống lại không có mấy ai.

“ Vương gia, mấy ngày trước đây, Phương Tịnh của Ma Vực tới Phật Sinh Môn tìm ngài, ngỏ ý muốn mua Truy Phong nhai, đã bị người của chúng ta cự tuyệt”

“ Truy Phong nhai? Bọn họ mua Truy Phong nhai để làm gì?” Phượng Thương ngồi dậy, cảm thấy có hứng thú với chuyện Ma Vực muốn mua Truy phong nhai, “ Lúc trước vương phi cũng từng đề cập tới Truy Phong nhai, nói bên kia cảnh sắc không tệ, nàng muốn xây một cung điện ở nơi đó.”

“ Ma Vực muốn mua Truy Phong nhai, chắc chỉ vì nhìn trúng địa thế hiểm yếu nơi đó, đoán chừng đó là ý của Độc Tiên Nhi. Nếu Vương phi vừa ý Truy Phong nhai, ta đây trở về tự nói với bọn hắn, tránh để lâu lại xảy ra mâu thuẫn, người thấy thế nào?”

“ Ừ! Ngươi đi đi, nói với bọn họ tiếng xin lỗi, chỗ này ta đã hứa tặng vương phi, đã đưa cho nàng rồi. Nàng xưa nay không thích châu báu, cũng không đòi hỏi bất kỳ thứ gì, đây là lần đầu tiên nàng mở miệng, làm sao ta có thể không đáp ứng. Lại nói, từ trước đến nay ta cũng chưa tặng nàng thứ gì, nếu nàng nhìn trúng, tự nhiên ta muốn làm nàng vui vẻ”

Thấy Phượng Thương mở miệng ngậm miệng đều là Mộ Dung Thất Thất, Nạp Lan Tín cười lắc đầu, “Lúc trước Tấn Mặc nói Vương gia xem Vương phi như tim như gan của mình, thuộc hạ không tin. Thuộc hạ đi theo vương gia cũng đã mười năm, chưa từng thấy vương gia để nữ tử nào trong tim cả, hiện tại thấy được sự sủng ái của vương gia dành cho vương phi, thuộc hạ rốt cuộc đã hiểu, xem ra Vương gia đã tìm được duyên phận tiền định của mình.”

“ Cái gì mà xem như! Vốn là chắc chắn!” Phượng thương uống thuốc, cầm mứt táo đút vào trong miệng, “Nạp Lan, hiện tại ngươi cũng học Tấn Mặc mà chê cười ta, đợi đến lúc các ngươi gặp được người trong mộng của mình, nói không chừng sẽ còn mất hồn mất vía hơn ta….”

“Ha ha! Vậy thuộc hạ đây trông mong lời tốt lành của ngài sớm thành hiện thực, để thuộc hạ mau chóng gặp được người dành cho mình!”

Đến khi Nạp Lan Tín chuẩn bị đi, Phượng thương đột nhiên gọi hắn lại.”Vương gia, còn có phân phó gì khác?”

Nhìn vẻ mặt Phượng Thương như có điều muốn nói, Nạp Lan Tín vội vàng mở miệng hỏi.

“Chuyện về Nam tứ châu ngươi âm thầm đi thăm dò, nếu thật là Ma Vực, cũng đừng hành động. Về phần chuyện của Độc Tiên Nhi, ngàn vạn lần không được cho Vương Phi biết. Ta đây nói, chuyện Ma Tôn từng muốn đem Độc Tiên Nhi gả cho ta, vạn lần ngàn lần đừng có nói ra –”

Phượng Thương ngốc nghếch “che dấu” , khiến cho Nạp Lan tin hoàn toàn hết chỗ nói rồi.

Chẳng lẻ đúng như lời Tấn Mặc nói, Vương gia nhà mình chính là một chủ nhân sợ vợ ? Ai nghĩ Vương gia oai phong một cõi, anh danh một đời, thế nhưng vì một ít chuyện nhỏ nhặt trong quá khứ mà đích thân hạ mình “năn nỉ”, Nạp Lan Tín thầm cảm thấy tình yêu cùng hôn nhân là chuyện kinh khủng nhất trên đời, hắn tốt nhất không nên trêu vào, tránh cho cuối cùng lại giống với Phượng Thương. (TC: nguyệt lão đã giăng lưới, a có chạy đằng trời….)

“Vương gia yên tâm, quá khứ của vương gia, Vương Phi ắt sẽ biết đến, ngài vẫn là người hoàn mỹ nhất trong lòng vương phi .”

“Hô — vậy thì tốt! Vậy thì tốt!” Nói liên tục hai lần”Tốt” , Phượng Thương mới nới lỏng tâm tình. Tính chiếm hữu mãnh liệt của tiểu nữ nhân bá đạo kia, hắn vô cùng rõ ràng, cũng vô cùng hưởng thụ! Hắn mới không thèm những người khác, những việc khác quấy rầy bọn họ bồi dưỡng cảm tình. Nghỉ ngơi ba ngày, rốt cục cũng đến trận chung kết. Sáng sớm, Phượng Thương liền đi tới trước cửa phòng Mộ Dung Thất Thất, Tô Mi thấy Phượng Thương, muốn đi vào thông báo, bị Phượng Thương ngăn lại, ” Tiểu thư các ngươi đã tỉnh chưa?”

“Vẫn chưa a, vào mùa đông, tiểu thư càng tham ngủ hơn.” Tô Mi lắc đầu.

“Để nàng ngủ thêm một lát ! Ta đây đứng đợi được rồi.”

Phượng Thương định đứng ngoài cửa chờ, Tô Mi thấy khí trời rét lạnh, lại để cho Phượng Thương ở bên ngoài hứng gió, có chút không tốt lắm, liền vén rèm mời Phượng Thương đi vào.

Trong phòng, đốt huân hương. Mùi hoa nhàn nhạt, hương vị thanh nhã. Kể từ khi tiếp xúc cùng Mộ Dung Thất Thất, Phượng Thương biết nàng thích những thứ thuộc về tự nhiên, ví dụ như huân hương này, được làm từ một loại cỏ có tên là “huân y thảo”, nghe nói có công hiệu an thần. Mộ Dung Thất Thất giao cho Tố Nguyệt, những thứ này đều do nàng ta làm.

“Vương gia xin ngài trước chờ một lát!” Tố Nguyệt nhỏ giọng nói, “Tiểu thư chưa muốn rời giường, không thể quấy rầy nàng, nếu không cả ngày nàng đều có tâm tình không tốt.”

“Biết rồi!” Phượng Thương đè thấp thanh âm, dùng tay ra dấu tỏ ý đã hiểu.

Tô Mi cùng Tố Nguyệt thấy Phượng Thương quan tâm Mộ Dung Thất Thất như vậy, nhìn nhau cười, lặng lẽ lui ra.

Phượng Thương lẳng lặng ngồi ở trên ghế bên giường, im lặng nhìn Mộ Dung Thất Thất ngủ say. Hai má phấn nộn, môi anh đào hồng nhuận, đôi mắt linh động lúc bình thương kia lúc này đang nhắm lại, lông mi thật dài theo tiết tấu hô hấp, giống như hai cái quạt nhỏ, nhẹ nhàng chớp động.

Mộ Dung Thất Thất ngủ không sâu lắm, hai cái tay đặt ở bên ngoài chăn, một cái tay nắm chặt đặt ở bên cạnh đầu, cái tay còn lại cũng cầm thành quả đấm, đặt trên ngực, cực kỳ giống mới đứa trẻ mới ra đời, cả người cuộn tròn thành một đoàn.

Phượng Thương nhớ kỹ Tố Nguyệt nói phải để cho Mộ Dung Thất Thất tự nhiên tỉnh, rõ ràng thấy nàng đáng yêu đến không chịu nổi, muốn hôn nàng đến tỉnh, nhưng lại lo lắng Mộ Dung Thất Thất khi tỉnh lại sẽ sinh khí, cả ngày không vui vẻ, cho nên vẫn không dám phát ra bất kỳ tiếng động nào, chỉ tham lam ngắm nhìn Mộ Dung Thất Thất, cố nén lại ý muốn hôn nàng.

Đợi một lúc lâu, Mộ Dung Thất Thất mới “ngô” một tiếng, mấp máy mắt , nhíu mày, cái miệng nhỏ nhắn lầm bầm một chút. Phượng Thương nghĩ rằng Mộ Dung Thất Thất tỉnh, không nghĩ tới trên giường, tiểu nữ nhân kia thế nhưng lại co rúc hai chân lại, trở mình, tiếp tục vui vẻ ngủ.

Mép môi xinh của nàng hơi hé mở, giống như hai cánh hoa tường vi màu đỏ, nở rộ dưới sống mũi cao ngất của Mộ Dung Thất Thất. Thật đẹp! Phượng Thương không nhịn được thầm tán thưởng.

Cũng không biết tại sao, trong mắt thường nhân, Mộ Dung Thất Thất chỉ có tư sắc tầm thường nhưng trong mắt hắn càng nhìn lại càng đẹp, có đôi khi Phượng Thương cảm thấy đúng như lời Tấn Mặc nói, tình nhân trong mắt hoá Tây Thi. Nếu không phải như thế, tại sao lại càng xem càng yêu nàng hơn, càng xem càng không muốn rời xa nàng đây. . . . . .

Chờ qua một nén nhang, Mộ Dung Thất Thất mới chậm rãi tỉnh lại, từ từ mở mắt ra, nhu nhược hô một tiếng, “Tố Nguyệt, lúc nào rồi?”

Nghe được âm thanh của Mộ Dung Thất Thất , Tố Nguyệt vội vàng trả lời, “Tiểu thư, vừa tới giờ Tỵ.”

“Giờ Tỵ? Chín giờ!” Mộ Dung Thất Thất vừa nghe, mắt chợt mở to, tung mình bật dậy.

“Nguy rồi nguy rồi! Hôm nay tranh tài, đã là giờ tỵ rồi, chắc chắn trễ. Tô Mi, Tố Nguyệt, mau vào giúp ta! Vương gia nhất định đang sốt ruột chờ! Trời ạ! Ta thế nhưng lại ngủ quên mất! Tố Nguyệt, sao ngươi không gọi ta dậy! Đợi lát nữa mà lỡ trận đấu thì phiền toái! Truy phong nhai ta còn không có lấy được tới tay, trong triều còn có cái lão thái hậu đang nhìn chằm chằm, nếu như bỏ lỡ trận đấu, bị phán thua, ta coi như xong đời!”

Mộ Dung Thất Thất gấp gáp, căn bản không thấy được Phượng Thương đang ngồi trên ghế đầu giường, lại thêm việc màn giường hợp ý che Phượng Thương đi, Mộ Dung Thất Thất trực tiếp không để ý đến bên cạnh còn có một đại nam nhân đang ngồi.

Đến lúc Mộ Dung Thất Thất bỏ chăn nhảy ra mặt đất, chân không giẫm trên thảm, khi lấy quần áo treo ở trên giá, mới nhờ việc nhìn vào gương lắp trên tủ treo áo mà thấy được ý cười trên khuôn mặt Phượng Thương.

Mộ Dung Thất Thất quay người lại, thấy Phượng Thương, vẻ mặt có chút ngốc nghếch, nhìn lại chính mình, vẻn vẹn chỉ có một tầng áo lụa mỏng manh, với lại Mộ Dung Thất Thất không có thói quen mặc cái áo yếm khi đi ngủ, bộ áo lụa kia lại ôm sát người, vừa vặn buộc quanh dáng người lả lướt của nàng, đặc biệt vòng một căng tròn hồng hào, toàn bộ đều rơi vào trong mắt Phương Thương.

“A!” Mộ Dung Thất Thất thét lên một tiếng chói tai, ôm ngực, lập tức ngồi chồm hổm xuống đất, hai má nổi lên rặng mây đỏ, xấu hổ đến mức thiếu chút nửa liền chôn đầu xuống đất.

Nghe thấy tiếng thét chói tai của Mộ Dung Thất Thất, Tô Mi cùng Tố Nguyệt vội vàng xốc rèm đi vào, vừa nhìn thấy cảnh tượng này, lập tức hiểu ra.

“Vương gia, chúng ta hầu hạ tiểu thư rửa mặt, phiền toái ngài ra ngoài đứng chờ.” Tô Mi nhịn cười, nhìn thấy Phượng Thương cũng đang đỏ bừng mặt, nói. Lúc này, Phượng Thương có chút “lúng ta lúng túng” mặt đỏ tới mức dường như có thể búng ra máu.

Vừa nghe Tô Mi bảo mình ra bên ngoài chờ , Phượng Thương giống như tìm được đường sống, lập tức gật đầu, “Tốt! Tốt! Bổn Vương ở bên ngoài chờ!”

Phượng Thương cơ hồ là “chạy trối chết” xông ra bên ngoài, Tô Mi cùng Tố Nguyệt xém tý nữa là cười ra tiếng. Không nghĩ tới cô gia nhà mình lại đơn thuần như vậy, còn tưởng rằng hắn làm gì tiểu thư, chẳng qua là chỉ nhìn tiểu thư mặc đồ ngủ mà mặt đã đỏ bừng đến thế kia.Như vậy, nếu nhìn thấy dung nhân thật của Mộ Dung Thất Thất, hoặc đến đêm động phòng hoa chúc, không biết vị cô gia này sẽ thành cái dạng gì—- Ra cửa, Phượng Thương hít một hơi thật sâu, không khí lạnh lẽo kích thích hắn, để cho trái tim đang đập bình bịch của hắn dần thả chậm tốc độ.

Hắn vốn còn muốn tự mình hầu hạ Mộ Dung Thất Thất thay quần áo, bày ra một chút ôn nhu, tỉ mỉ của mình, không nghĩ tới khi thấy Mộ Dung Thất Thất xoay người, thế nhưng lại để cho hắn thấy được một hình ảnh xinh đẹp đến như vậy.

Tuy rằng Phượng Thương cũng đã hai mươi lăm tuổi, ở niên đại này vốn hẳn nên có vợ có thiếp, có con có cái, thuộc loại thanh niên siêu lớn tuổi rồi. Mặc dù chưa từng tiếp xúc thân mật với nữ tử, nhưng chuyện nam nữ hoan ái, đạo lý âm dương điều hòa, hắn cũng biết ít nhiều, nhưng đợi đến lúc hắn tự mình gặp phải tình huống như vậy, thật khiến hắn có chút không kiềm chế được. (\*nguyên văn của tác giả “thật là có chút không HOLD được” TC: =.=)

Đặc biệt khi nghĩ tới hình ảnh áo lụa bọc lấy thân hình xinh đẹp kia, cùng với bầu ngực cao ngất, còn có các ngón chân trắng như ngọc, khéo léo đáng yêu kia nữa, Phượng Thương cảm thấy máu toàn thân không nhịn được mà xông lên đại não, nhịp tim lại lần nữa gia tốc.

Thình thịch thình thực! Ngay cả Phượng Thương cũng cảm thấy tiếng tim đập mạnh như tiếng vó ngựa, đây cũng là chuyện trước nay chưa từng có xảy ra.

“Chẹp chẹp, biểu ca, ngươi lại đỏ mặt!”

Đúng lúc này, Hoàn Nhan Khang giương cao khuôn mặt tuấn tú tiến tới trước mặt Phượng Thương, trong mắt đầy ý trêu chọc. Hoàn Nhan Khang cẩn thận đánh giá Phượng Thương thật lâu, đột nhiên “Ha ha” cười lớn lên, “Biểu ca, ngươi rốt cuộc đã làm chuyện gì không an phận với biểu tẩu rồi, tiếng thét chói tai kia của biểu tẩu đã thu hút hết toàn bộ người dân trên con đường này rồi!”

Hoàn Nhan Khang nói rất lớn, như cố ý muốn để Mộ Dung Thất Thất đang ở trong phòng nghe được, đến lúc nàng thật sự nghe được lời nói của Hoàn Nhan Khang, liền nhào đầu vào trong chăn, “Xong rồi, Tô Mi Tố Nguyệt, hình tượng của ta toàn bộ bị phá hủy rồi!”

“Tiểu thư, hắn là cố ý, đừng để ý đến hắn!”

“Hắn” trong miệng Tô Mi chính là Hoàn Nhan Khang. Thấy Mộ Dung Thất Thất ngượng ngùng, Tô Mi tiến lên kéo nàng ra, “Tiểu thư của ta ơi, trận đấu sắp bắt đầu, thời gian không còn kịp nữa rồi, sao hiện tại người lại không chút khẩn trương?”

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Mộ Dung Thất Thất đỏ bừng, mắt hiện rõ vẻ xấu hổ đến không chịu được, sợ Tô Mi cùng Tố Nguyệt chê cười, lại không thể nói cho các nàng biết Phượng Thương mới vừa rồi nhìn thấy gì, chỉ có thể cúi đầu, tùy ý để Tô Mi cùng Tố Nguyệt giúp mình thay quần áo “Vương gia đến từ lúc nào? Các ngươi cũng không nói một tiếng, khiến ta sợ hết hồn!”

Nghe Mộ Dung Thất Thất “Giải thích” như vậy, Tô Mi cùng Tố Nguyệt hiểu ý, khẽ cười. Xem ra tiểu thư nhà mình thẹn thùng, vẫn nên đừng chọc nàng!

“Vương gia tới một lúc lâu rồi, sợ đánh thức tiểu thư, nên vẫn chờ ở bên cạnh.”

“Nga –” Mộ Dung Thất Thất gật gật đầu, lại lèo nhèo thật lâu mới đi ra ngoài.

Vừa ra khỏi cửa, Mộ Dung Thất Thất liền thấy được nụ cười xấu xa trên khóe miệng Hoàn Nhan Khan, trong lòng “lộp bộp” một tiếng, nghĩ rằng hôm nay nhất định là mất hết thể diện rồi. Hoàn Nhan Khang nghĩ tới muốn trêu chọc Mộ Dung Thất Thất một chút, lại bị Tô Mi dùng ánh mắt ngăn lại, nồng đậm hàm ý cảnh cáo, Hoàn Nhan Khang cũng không dám đắc tội Tô Mi, chỉ có thể ở bên cạnh cười mờ ám, cũng không nói lời nào.

“Vương gia –” Nhìn thấy Phượng Thương, Mộ Dung Thất Thất có chút lúng túng, vội vàng nhìn về phía nơi khác, không dám đối mặt với hắn. Phượng Thương cũng như thế, hai người đồng thời đem mặt quay đi nơi khác, không nhìn tới đối phương.”Ừ! Đi thôi, trước dùng cơm, một lát sau chúng ta xuất phát –”

Cảnh “Mới lạ” như vậy vẫn kéo dài đến lúc trước khi lên xe ngựa, Phượng Thương bị Hoàn Nhan Khang kéo sang một bên.

“Biểu ca, ngươi làm cái gì đấy! Trước kia không phải luôn dính lấy biểu tẩu sao, tại sao hôm nay xa cách như vậy? Ngươi không nhìn thấy biểu tẩu gấp đến khóc hay sao?”

“Nàng muốn khóc?” Phượng Thương cả kinh, hắn chưa dám nhìn mặt Mộ Dung Thất Thất, nên làm sao biết được chuyện gì. Nghe Hoàn Nhan Khang nói như vậy, Phượng Thương luống cuống. Nay làm sao bây giờ? Hắn nhìn hướng về nàng, tiểu nữ nhân nhất định là bởi vì xấu hổ và giận dữ mới khóc như vậy! Cái này thì nguy rồi, nàng sẽ không hiểu lầm hắn, cho rằng hắn là sắc lang chứ!

“Đúng a! Ngươi không để ý tới biểu tẩu, biểu tẩu ủy khuất vô cùng, ta nhìn thấy nước mắt của biểu tẩu lăn lăn trong hốc mắt của nàng, chỉ kém chút xíu là rơi ra rồi”.

Nghe Hoàn Nhan Khang giải thích như vậy, Phượng Thương tâm treo trên cao mới thả xuống, nguyên lai là bởi vì hắn “Quên” nàng, nàng mới khổ sở, hắn lại vẫn cho là cái kia. . . . . . Chẳng qua là nghe được Mộ Dung Thất Thất sắp khóc, Phượng Thương cũng rất đau lòng, hận không thể vội vàng chạy lại an ủi nàng, nhưng lại có chút sợ.

“Biểu ca, nữ nhân là để yêu chiều, mới sáng sớm ngươi đã bày ra khuôn mặt lạnh, đừng nói là biểu tẩu, chính ngay cả ta nhìn trái tim cũng trở nên băng giá a! Ngươi hay là nhanh đi an ủi biểu tẩu đi ! Đi đi –”

Phượng Thương vốn là còn muốn cùng Hoàn Nhan Khang chen chúc một xe ngựa , lại bị Hoàn Nhan Khang đẩy vào trong xe ngựa của Mộ Dung Thất Thất. Thấy Phượng Thương đi vào, Tô Mi cùng Tố Nguyệt vô cùng biết ý nhảy xuống xe, đem không gian trả lại cho đôi tình lữ.

“Cái kia, buổi sáng, buổi sáng thật ra thì ta thật là ta cái gì cũng chưa thấy–”Phương Thương luôn luôn mồm miệng lanh lợi đến lúc này lại trở nên ngốc nghếch, những lời này vừa nói ra làm cho Mộ Dung Thất Thất mặt vốn đã bớt đỏ nay lại bắt đầu đỏ lên lại.

“Ta thật là cái gì cũng không nhìn thấy! Ta chỉ nhìn lướt qua, thật. . . . . .”

Cuối cùng, Phượng thương ngây ngốc giải thích bộ dáng kia khiến cho Mộ Dung Thất Thất cười ra tiếng. Giờ nàng mới biết được nam nhân này thì ra lại đáng yêu như thế, ở phương diện chuyện nam nữ, thế nhưng so với nàng còn rụt rè hơn.

“Ta không sao .” Mộ Dung Thất Thấ ửng đỏ hai má, xê qua bên cạnh, để ra một chỗ trống, “Vương gia, ngồi đi!”

Phượng Thương ánh mắt ấm áp, ngồi bên cạnh Mộ Dung Thất Thất, kéo nàng vào trong ngực. Mộ Dung Thất Thất một câu “Ngồi đi” , làm cho Phượng Thương từ chỗ lúng túng, ngượng ngùng, cùng đủ loại cảm xúc dần bình tĩnh lại, trong lòng chỉ còn tình yêu dành cho nữ tử kia.

“Khanh Khanh, nàngthật thật là đẹp –”

Lời này làm cho Mộ Dung Thất Thất nóng đến mang tai. Quả thật đã thấy được. . . . . . Bất quá, bọn họ có hôn ước, nàng sớm muộn cũng sẽ là người của hắn, chỉ có mặc đồ ngủ nên bị thấy, cũng không phải là chuyện gì lớn lắm

Mộ Dung Thất Thất lúc này bắt đầu cảm thấy, phản ứng của mình lúc sáng thật sự là có chút làm quá lên rồi, là một người hiện đại, thực sự chuyện kia nhỏ nhặt lắm. Chẳng qua là, nàng thật không nghĩ tới Phượng Thương đúng lúc đó xuất hiện ở trong phòng mình, bị nam nhân mình thích thấy được bộ dáng “lôi thôi” của mình, khiến cho Mộ Dung Thất Thất luôn theo đuổi bộ dáng hoàn mỹ ở trong lòng cảm thấy mình có điểm khiếm khuyết.

Chí ít, cũng phải đợi đến lúc nàng chuẩn bị xong, dùng tư thái xinh đẹp nhất đối mặt với hắn,để lại cho hắn một hình tượng xinh đẹp khó quên, như vậy nàng sẽ dễ dàng tiếp nhận hơn. Nghĩ đến vấn đề hình tượng, Mộ Dung Thất Thất đột nhiên có ý muốn trêu cợt Phượng Thương, nàng thối lui khỏi vòng tay của Phượng Thương, nghiêm túc nhìn hắn, “Vương gia, không công bằng nha!”

“Cái gì không công bằng!” Phượng Thương có chút mê mang, Mộ Dung Thất Thất nói như vậy, rốt cuộc là ý gì?

“Vương gia thấy được thân thể của ta rồi. . . . . . Ta còn chưa từng thấy thân thể Vương gia nha.”

Lời này có chút càn quấy, lại có chút ít vẻ xấc láo đáng yêu, hợp với gương mặt đỏ hồng tức giận của Mộ Dung Thất Thất, càng thêm mê hoặc lòng người. Mà yêu cầu trong lời nói của Mộ Dung Thất Thất, cũng làm cho Phượng Thương loạn đến đỏ mặt. Sau đó, thấy trong mắt Mộ Dung Thất Thất hiện lên vẻ giảo hoạt, Phượng Thương rốt cục cũng hiểu được, tiểu nữ nhân này đang đùa bỡn mình, nhất thời bàn tay to ôm lấy cái eo mảnh khảnh của Mộ Dung Thất Thất, đem nàng vững vàng giữ chặt trong lồng ngực của mình.

“Khanh Khanh nếu muốn nhìn, vậy thì không bằng bây giờ nhìn luôn đi!”

Lúc này Phượng Thương thay đổi khuôn mặt căng thẳng lúc trước, mắt phượng mỉm cười, đưa tay giật xuống áo lông chồn trắng trên người mình, sau đó vừa kéo áo ngoài, lộ ra áo lót trắng bên trong, chờ tới lúc hắn muốn cởi nốt áo lót, Mộ Dung Thất Thất bị hành động của hắn làm cho sợ đến mức bắt giữ tay hắn lại, “Vương gia, ta chỉ nói giỡn thôi ! Thật!”

“Không được! Nếu ta không để cho Khanh Khanh nhìn, Khanh Khanh sẽ cảm thấy không công bằng. Lại nói buổi sáng ta nhìn thấy thân thể Khanh Khanh, hiện tại để cho Khanh Khanh nhìn lại, trả lễ lại, mới đúng nha !”

“Không cần!” Mộ Dung Thất Thất lắc đầu, cắn môi, nói giỡn sao, nếu là đợi lát nữa đám Tố Nguyệt thấy được Phượng Thương quần áo xốc xếch, còn tưởng rằng bọn họ ở trong xe ngựa làm cái gì, đây không phải là oan chết người sao!

“Thật không cần?” Phượng Thương tựa tiếu phi tiếu nhìn Mộ Dung Thất Thất, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng cơ hồ búng ra máu, cổ nhuộm hồng cùng cặp mắt khẩn trương kia.

“Không cần!”

“Xôn xao –” Rèm xe bị vén lên, lộ ra gương mặt tuấn tú của Hoàn Nhan Khang , “Biểu tẩu, không cần cái gì a?”

Chờ Hoàn Nhan Khang thấy hình ảnh trước mắt, hoàn toàn ngây dại, mắt mở thật to, tay run run chỉ vào Phượng Thương, “Biểu ca, ngươi thật quá bưu hãn nha!”

Vốn là mẩu chuyện ngọt ngào của đôi tình lữ, ở trong mắt Hoàn Nhan Khang lại thành Phượng Thương nghĩ muốn mạnh mẽ thoát y trước mặt Mộ Dung Thất Thất, cộng thêm chuyện la thét lúc sáng của Mộ Dung Thất Thất, Hoàn Nhan Khang hoàn toàn có thể tưởng tượng ra bộ dáng tiểu bạch thỏ Mộ Dung Thất Thất phải “chịu khổ” như thế nào dưới tay của đại sói sám Phượng Thương.

“Biểu ca! Ngươi dù nóng lòng thế nào đi nữa cũng hãy đợi đến tân hôn a!”

“Cút –” thấy Hoàn Nhan Khang đổi trắng thay đen, Phượng Thương phát ra một chưởng, khiến Hoàn Nhan Khang sợ đến vội vàng rụt về, hét lên.”Biểu ca, ngươi muốn giết người diệt khẩu a!” tiếng thét chói tai của Hoàn Nhan Khang truyền đến từ ngoài xe ngựa.

“Ngươi nói thêm câu nữa, khi trở về ta sẽ bảo cậu tìm mười nữ nhân cho ngươi!” Phượng Thương mặc quần áo tử tế, kéo rèm nhìn Hoàn Nhan Khang, trong thanh âm uy hiếp mang nồng đậm vị đắc ý, Hoàn Nhan Khang vội vàng ngậm miệng.

“Ta đây không nhìn thấy gì, cái gì ta cũng không biết, các ngươi cứ tiếp tục! Các ngươi cứ tiếp tục! Ai nha, hôm nay khí trời thật tốt a, mặt trời thật thật to a! Ha ha! Trẻ tuổi thật tốt a!” Thức thời, Hoàn Nhan Khang lập tức ngẩng đầu nhìn lên trên cười nói ha ha. (TC: “mặt trời thật là to” ??? thật ko đỡ nổi a này)

“Hừ!” Phượng Thương kéo rèm xuống, lúc này Mộ Dung Thất Thất hoàn toàn choáng váng, mặt như bị thiêu đốt đến đỏ bừng, đầu hoàn toàn chôn ở trong ngực Phượng Thương.

“Tiểu tử kia được nuông chiều đến sinh hư! Chờ khi trở về ta sẽ xử lí hắn!” Phượng Thương ôm Mộ Dung Thất Thất nhẹ giọng nói xin lỗi, tiểu nữ nhân này da mặt mỏng, hắn cảm giác được con tim còn đang nhảy loạn của mình. Chết tiệt! Khi trở về nhất định phải mau chóng tổ chức đại hôn! Đến lúc đó hắn có thể quang minh chính đại cùng Mộ Dung Thất Thất khanh khanh ta ta rồi!

Vẫn chờ đến cuộc thi bắt đầu, Mộ Dung Thất Thất mới rời đi khỏi người Phượng Thương ,sau khi xuống xe, Hoàn Nhan Khang hướng về phía bọn họ huýt sáo, mặt Mộ Dung Thất Thất lần nữa biến thành màu hồng. Cho đến Phượng Thương liếc Hoàn Nhan Khang một cái , hắn mới sờ sờ lỗ mũi, trốn đi.

Sân dùng để đấu trận chung kết, có chút giống sân khấu. Ở giữa là một chồng đá xếp thành hình nón cụt, hai bên là hai tầng đá xếp thành hai nửa vòng tròn chuyên dùng cho khán giả.

Bởi vì tuyển thủ của Nam Phượng quốc cùng Đông Lỗ quốc đã bị đào thải, tuyển thủ Nam Phượng quốc đã trở về nước, cho nên lần này tới đây chỉ có tuyển thủ của Tây Kỳ quốc, Bắc Chu quốc cùng người của Đông Lỗ quốc tới xem cuộc thi

Người Đông Lỗ quốc đã sớm tới, cầm đầu như cũ là Già Lam.

“Vương gia, công chúa!” Già Lam hướng tới vị trí của Phượng Thương cùng Mộ Dung Thất Thất làm lễ, “Tới a!”. “Ừ!” Phượng Thương gật đầu coi như là đáp lễ, mang theo Mộ Dung Thất Thất đi tới vị trí của tuyển thủ Bắc Chu quốc. Một lát sau, tất cả tuyển thủ của Tây Kỳ quốc cũng đến.

Bởi vì cuộc thi Tứ quốc tranh bá năm năm mới tổ chức một lần cho nên rất nhiều dân chúng cũng tới nơi đây, nghĩ muốn quan sát một trận đấu hiếm có, cũng may sân khá lớn, cho nên tất cả dân chúng mới có chỗ ngồi.

Hoàn Nhan Bảo Châu cũng đi theo sang đây xem tranh tài, kể từ khi Phượng Thương từ Mộ Dung Thất Thất biết Hoàn Nhan Bảo Châu là giả, liền sai người ân cần “hầu hạ” nàng ta, xem nàng như công chúa thật mà cung cung kính kính, làm cho Hoàn Nhan Bảo Châu lúc trước vốn có chút ít kinh sợ, cho rằng đã lừa được mọi người, vượt qua vòng ” kiểm tra” rồi.

Vừa đến cuộc thi , Hoàn Nhan Bảo Châu liếc mắt liền nhìn thấy Long Trạch Cảnh Thiên đang ngồi bên kia.

Thình thịch! Hoàn Nhan Bảo Châu tim đập mạnh mẽ. Nàng chưa từng có nghĩ tới còn có thể lại nhìn thấy Long Trạch Cảnh Thiên, cũng không nghĩ tới lại nhìn thấy ở một nơi như thế này.

Mặc dù, người nam nhân này từng thương tổn mình, nhưng hắn là người đầu tiên nàng yêu, là mối tình đầu, cũnglà người đàn ông đầu tiên của nàng. Cho nên, thấy Long Trạch Cảnh Thiên, tình cảm trong lòng Hoàn Nhan Bảo Châu khó có thể ngăn chặn, ngọn lửa đã dập tắt bấy lâu nay lần nữa thiêu đốt . Nàng đã quên mất việc mình đang ở trên sân thi đấu, cũng đã đi việc Phượng thương cùng Mộ Dung Thất Thất đang ở bên người, cứ thế một đường đi thẳng về hướng Long Trạch Cảnh Thiên.

“Uy, ngươi là ai? Ngươi muốn làm gì?”

Không đợi Hoàn Nhan Bảo Châu đi tới trước mặt Long Trạch Cảnh Thiên, đã bị Mộ Dung Thanh Liên ngăn cản. Mộ Dung Thanh Liên không nhận ra đây là Bắc Chu công chúa, nhưng là thấy nàng là từ bên Mộ Dung Thất Thất kia tới đây, Mộ Dung Thanh Liên đối với Mộ Dung Thất Thất không có hảo cảm, cho nên không đợi Hoàn Nhan Bảo Châu nhích tới gần Long Trạch Cảnh Thiên đã ngăn nàng ta lại.

Vừa thấy người ngăn mình là Mộ Dung Thanh Liên, Hoàn Nhan Bảo Châu nhướng mày, tại sao là nàng? Tứ muội tại sao lại ở chỗ này? vừa nghĩ, Mộ Dung Thanh Liên vốn là trẻ tuổi ham nổi bật, lần này sợ là tới dự thi. Chẳng qua là trong ánh mắt của nàng không có thiện ý, điều này làm cho tâm tình Hoàn Nhan Bảo Châu có chút khó chịu.

“Xin hỏi, chàng là Tĩnh Vương Tây Kỳ quốc sao?” Không để ý đến Mộ Dung Thanh Liên, Hoàn Nhan Bảo Châu vòng qua nàng đi tới trước mặt Long Trạch Cảnh Thiên, trong ánh mắt lộ vet si mê, cùng chút hoài niệm về chuyện cũ.

“Ngươi là?” Long Trạch Cảnh Thiên cúi đầu, thấy vẻ mặt mê trai của Hoàn Nhan Bảo Châu, lập tức cau mày lại. Làm sao nữ nhân bên cạnh hắn toàn là mê trai? Tại sao trừ Mộ Dung Thất Thất, không có nữ nhân nào không mang vẻ mặt đó ?

“Ta là. . . . . .” vừa muốn nói ra khỏi miệng, Hoàn Nhan Bảo Châu đột nhiên dừng lại , nàng nên nói gì với Long Trạch Cảnh Thiên? Chẳng lẽ nói mình là Mộ Dung Tâm Liên? Đó là không có khả năng! Đúng! Nàng bây giờ là Bắc Chu quốc công chúa, hẳn là lấy ra thân phận của công chúa đi !

“Bổn cung là Bắc Chu quốc Bảo Châu công chúa!”

“A — không biết công chúa có gì muốn nói?” Long Trạch Cảnh Thiên híp mắt, có chút không kiên nhẫn, chẳng qua là Hoàn Nhan Bảo Châu cũng không có nhận thấy được, nàng lúc này còn đang nghĩ tới vấn đề của riêng mình.

Hôm nay, nàng không phải là Mộ Dung phủ nhị tiểu thư Mộ Dung Tâm Liên, mà là Bắc Chu quốc Bảo Châu công chúa — Hoàn Nhan Bảo Châu. Như vậy, nàng có thân phận mới, có phải hay không có nghĩa nàng có thể bắt đầu một cuộc sống mới đây? Tỷ như, lấy thân phận bắc Chu quốc công chúa gả cho Long Trạch Cảnh Thiên? Hiện tại thân phận nàng cao quý, hoàn toàn xứng đôi với Long Trạch Cảnh Thiên, hoàn toàn không cần phải như lúc trước làm chó vẩy đuôi mừng chủ nhà. Hoàn Nhan Bảo Châu lặng yên không lên tiếng, chẳng qua chỉ nhìn khuôn mặt Long Trạch Cảnh Thiên đến ngẩn người, khiến cho Mộ Dung Thanh Liên vô cùng khó chịu.”Công chúa, Vương gia của chúng ta đang chờ nghe người nói đây!”

“Càn rỡ!” Bị Mộ Dung Thanh Liên cắt đứt ý nghĩ, Hoàn Nhan Bảo Châu lập tức mở miệng quát lớn, “Bổn cung là Bảo Châu công chúa, đang cùng Tĩnh Vương nói chuyện, nào có phần cho ngươi chen vào!”

Không thể không nói, là một người, tại thời điểm bị đặt ở một vị trí khác, họ liền có khả năng toát ra khí thế của vị trí này. Tỷ như Mộ Dung Tâm Liên, hiện tại thân phận là công chúa, nàng tự nhiên sẽ tản mát ra một loại uy nghiêm , mặc dù uy nghiêm hoàn toàn không thể so sánh với Mộ Dung Thất Thất, nhưng đối với Mộ Dung Thanh Liên mà nói, vẫn có chút tác dụng uy hiếp nhất định.

Hoàn Nhan Bảo Châu quát lớn người của quốc gia mình, khiến cho Long Trạch Cảnh Thiên lại càng không vui, là người nước mình, bảo hộ người của mình là chuyện nên làm, lập tức Long Trạch Cảnh Thiên mở miệng, “Công chúa tìm Bổn vương có chuyện gì?”

Mặc dù Long Trạch Cảnh Thiên không có rõ ràng giúp Mộ Dung Thanh Liên nói chuyện, nhưng qua giọng nói băng lãnh chứa ý xa cách, Hoàn Nhan Bảo Châu không đầy một lát liền hiểu được.

“Không có gì, chẳng qua là Vương gia giống với một vị cố nhân mà Bổn cung từng quen, cho nên tới đây chào hỏi.”

Có Long Trạch Cảnh Thiên làm “Chỗ dựa” , Mộ Dung Thanh Liên lớn gan lên rất nhiều.”Ơ! Công chúa có phương thức tiếp cận thật đặc biệt! Chẳng qua là không biết cố nhân của công chúa họ gì tên gì, sao lại giống với Vương gia chúng ta a?”

Long Trạch Cảnh Thiên lần này đi không có mang theo Lục Nguyên cùng Lục Dã, vì hai chân bị thương khi vượt Trấn Yêu tháp, thoa thuốc không tiện, Mộ Dung Thanh Liên liền viện cớ”Vương gia là vì cứu ta mới bị thương, ta theo lý nên chiếu cố” ngày ngày vì Long Trạch Cảnh Thiên thoa thuốc.

Mộ Dung Thanh Liên muốn mượn cơ hội này biểu hiện tốt, càng muốn Long Trạch Cảnh Thiên chú ý đến mình . Bởi vậy nàng cố gắng tận lực hầu hạ, sắc mặt Long Trạch Cảnh Thiên khi nhìn mới hơi tốt lên một chút, điều này cũng làm cho Mộ Dung Thanh Liên hoàn toàn bỏ qua sắc mặt người khác, mới dám nói chuyện như vậy đối với Hoàn Nhan Bảo Châu.

Bị Mộ Dung Thanh Liên trách móc trước mặt mọi người, mặt Hoàn Nhan Bảo Châu lập tức trở nên đỏ bừng, nghĩ muốn dùng thân phận công chúa tới giáo huấn Mộ Dung Thanh Liên một chút, khiến nàng mất mặt, nhưng thời gian rút thăm của các tuyển thủ đã tới.

Nhìn Mộ Dung Thanh Liên vui mừng theo sau Long Trạch Cảnh Thiên rời đi, Hoàn Nhan Bảo Châu siết chặt quả đấm. Đã có một Mộ Dung Thất Thất làm hư chuyện tốt của nàng, đã khiến nàng đủ buồn bực đã đủ khó chịu rồi, hiện tại lại nhảy ra một Mộ Dung Thanh Liên, còn mang vẻ mặt mê trai ra nhìn Long Trạch Cảnh Thiên. Không cần nghĩ, Hoàn Nhan Bảo Châu có thể đoán được hoàn toàn ý nghĩ của Mộ Dung Thanh Liên.

Tiện nhân! Thật là một tiện nhân! Ngay cả tỷ phu mình cũng muốn đoạt!

Hoàn Nhan Bảo Châu cắn răng, ánh mắt hận không thể đâm thủng người Mộ Dung Thanh Liên mấy cái. Trong mắt nàng, việc Mộ Dung Thanh Liên có chút nhớ thương Long trạch Cảnh Thiên, đó là một hành động cực kỳ vô sỉ ! Bởi vì Long Trạch Cảnh Thiên là nam nhân của nàng, là tỷ phu của Mộ Dung Thanh Liên.

Sớm đã thấy Long Trạch Cảnh Thiên từ đầu tới cuối cũng chưa từng có đem nàng để vào mắt, Long Trạch Cảnh Thiên cũng là do nàng dùng thủ đoạn mới lấy được, nói hẳn ra thì hắn là do nàng từ trong tay Mộ Dung Thất Thất “đoạt” được. Hiện tại, Hoàn Nhan Bảo Châu trong lòng tràn đầy hận ý đối với Mộ Dung Thanh Liên –

Tiện nhân! Ta nhất định sẽ tìm được cơ hội diệt trừ ngươi!

Trước kia ở Mộ Dung phủ, Mộ Dung Thanh Liên luôn là ỷ vào mình được sủng ái thương yêu, lại thêm việc Trịnh Mẫn tranh đoạt tình cảm với Lưu Yên Chi, dường như Mộ Dung Tâm Liên ở trước mặt lão giở trò âm dương quái khí gì đó, thỉnh thoảng lão cũng mở sắc mặt mà nhìn nàng.

Khi đó nàng mặc dù có tướng mạo xinh đẹp, nhưng Mộ Dung Thái càng coi trọng Mộ Dung Thanh Liên hơn do nàng ta có Tứ đoạn đấu khí, cộng thêm việc Lưu Yên Chi có nhi tử làm chỗ dựa, cho nên mỗi lần hai người mâu thuẫn, Mộ Dung Thái luôn nghiêng về tiểu nữ nhi hơn. Hiện tại đã khác rồi, nàng không còn là Mộ Dung Tâm Liên, mà là hoàng thất Bắc Chu quốc Bảo Châu công chúa, có thân phận cao quý, nàng muốn báo thùm giết người cũng không phải là việc lớn gì!

Mộ Dung Thanh Liên hoàn toàn không biết Hoàn Nhan Bảo Châu chính là Mộ Dung Tâm Liên, càng thêm không biết rằng mình đã bị nàng theo dõi.

Nàng lúc này để ý nhất là chuyện rút thăm, ở trong lòng Mộ Dung Thanh Liên vô cùng khát vọng có thể rút được lá thăm cùng với Mộ Dung Thất Thất. Đến lúc đó nàng muốn dùng nhuyễn kiếm trong tay đem Mộ Dung Thất Thất đang đắc ý trước mặt ra xử lý!

Phân làm hai tổ ra rút thăm, một tổ rút ra thứ tự đã được đánh số, một tổ rút ra đối thủ của tổ kia. Như thế nào phân phối, còn lại là bắt cặp.

Long Trạch Cảnh Thiên bắt lấy tờ giấy là đội tuyển đối thủ, còn Mộ Dung Thất Thất lấy được tờ giấy còn lại là đội tuyển tranh tài đã đánh số. Long Trạch Cảnh Thiên căn cứ theo nguyên tắc ưu tiên nữ nhi trước, để cho người của Bắc Chu quốc rút thăm trước. Tô Mi đánh trận đầu, Như ý đánh trận thứ hai, Hoàn Nhan Khang đánh trận thứ ba, Mộ Dung Thất Thất còn lại là trận thứ tư .

Phía sau, đến phiên đối thủ tuyển thủ của Tây Kỳ quốc. Long Trạch Cảnh Thiên đấu với Hoàn Nhan Khang, Lý Vân Khanh đấu với Tô Mi, Bạch Ức Nguyệt đấu với Như ý, còn lại Mộ Dung Thanh Liên đấu với Mộ Dung Thất Thất.

“Tam tỷ, không nghĩ tới tỷ muội chúng ta sẽ có ngày này, sẽ trở thành đối thủ cạnh tranh xuất hiện ở trên đấu trường.”

Mộ Dung Thanh Liên dương dương đắc ý đung đưa trong tay cây thăm làm bằng trúc trước mặt Mộ Dung Thất Thất. Thật là nghĩ cái gì thì tới cái đó a, mới vừa rồi còn nghĩ tới nhất định phải cùng Mộ Dung Thất Thất quyết đấu, không nghĩ tới vận khí lại tốt như vậy, thật sự chọn được Mộ Dung Thất Thất. Xem ra ông trời cũng không ưa gì với Mộ Dung Thất Thất, cho nên mới giúp nàng tới để trừng phạt cái ác phát dương cái thiện rồi!

“Ha hả, nếu đã là như vậy, vậy thì mời Tứ muội muội trên đấu trường hãy thủ hạ lưu tình nha!” Thấy Mộ Dung Thanh Liên đắc ý như vậy, Mộ Dung Thất Thất khẽ mỉm cười. Mà gương mặt tựa phi tiếu của Mộ Dung Thất Thất, ở trước mặt Mộ Dung Thanh Liên lại giống như biến thành lấy lòng, muốn nàng nhường nhịn trong trận tranh tài.

Nghĩ như vậy, Mộ Dung Thanh Liên lại càng đắc ý, “Tỷ tỷ, ta cũng rất muốn quan tâm tới tình nghĩa tỷ muội a, nhưng là trong cuộc thi thì không có tình tỷ muội, ta đây là tuyển thủ của Tây kỳ quốc, tự nhiên sẽ nên vì nước mà làm vẻ vang nước nhà mới được a! Tỷ tỷ, ngươi đến lúc đó cũng chớ có trách ta a!”

Giả bộ, tiếp tục giả bộ! Nhìn vẻ mặt của Thấy Mộ Dung Thanh Liên, Mộ Dung Thất Thất cũng lười cùng nàng nói tiếp, ngáp một cái, ngón tay bạch ngọc cầm bảo kiếm của Phương Thương, “Được! Tùy ngươi! Ngươi muốn làm sao, ta phụng bồì là được!”

Mới vừa rồi Mộ Dung Thất Thất còn có thái độ khiêm tốn, hiện tại nàng đã vứt nó sang một bên, thái độ trước sau này cũng khác biệt quá lớn rồi, khiến cho Mộ Dung Thanh Liên có chút không thích ứng, “Tam tỷ, ngươi nói thật sao?”

“Dĩ nhiên! Bất kể là đấu văn hay đấu võ, ngươi cứ ra chiêu, tỷ tỷ không sợ ngươi!” Mộ Dung Thất Thất nhướng mày, khiêu khích nhìn về Mộ Dung Thanh Liên một cái, “Bất quá, nhìn ngươi còn nói với ta được một tiếng tỷ tỷ, ta nhường ngươi ba chiêu là được, coi như là một cái công đạo đối với tình nghĩa tỷ muội của chúng ta.” Mộ Dung Thất Thất muốn nhường ba chiêu,làm cho Mộ Dung Thanh Liên cảm thấy như nhận lấy vũ nhục lớn. Chỉ có đối thủ yếu kém, mới có thể nhượng chiêu, lấy thương hại cùng đồng tình của đối phương. Hiện tại “ phế vật “ Mộ Dung Thất Thất này lại muốn cùng nàng so chiêu, nhường ba chiêu, khiến cho người vẫn được khen là thiên tài thiếu nữ Mộ Dung Thanh Liên làm sao có thể tiếp nhận được.

“Nhượng chiêu thì cũng không cần rồi!” Mộ Dung Thanh Liên cười lạnh một tiếng, “Tỷ tỷ không cần ta nhượng chiêu, thì làm sao có thể để cho tỷ tỷ nhượng chiêu đây!”

“Ha hả, không tệ, có cốt khí!” Mộ Dung Thất Thất tiêu sái cười một tiếng, không thấy được vẻ kiều mỵ lúc trước, ngược lại lại có thêm một cỗ anh khí, mà phong thái của nàng khiến cho Long Trạch Cảnh Thiên cùng Lý Vân Khanh ở phía sau Mộ Dung Thanh Liên vừa vặn trông thất, nhất thời bị hoa mắt.

“Vậy thì trên đấu trường hãy dùng quyền kiếm nói chuyện!”

“Cầu còn không được!”

Hai nữ nhi của Mộ Dung gia ở giữa tạo sấm sét vang dội, ngay cả người bên cạnh cũng có thể cảm nhận được. Hoàn Nhan Bảo Châu cách xa, mặc dù không có nghe rõ lời của hai người nói…, nhưng là cũng có thể nhìn ra hai người này đang đấu nhau. Thật tốt ! Làm cho các nàng tranh đấu, nàng có thể làm ngư ông đắc lợi rồi!

Một Mộ Dung Thất Thất, một Mộ Dung Thanh Liên, hai người này là cái gai trong lòng nàng. Nếu có thể thông qua trận chung kết lần này đồng thời diệt trừ hai cái gai trước mắt, chẳng phải là chuyện khiến người ta khoái hoạt sao? Vừa nghĩ tới không lâu sau trong trận đấu hai người này xong đời, hoặc là lưỡng bại câu thương, Hoàn Nhan Bảo Châu liền âm thầm cao hứng, xem ra hôm nay đến xem tranh tài là chính xác .

Tranh tài chia làm bốn hiệp, ba hiệp thắng sẽ đứng thứ nhất. Nếu hai thắng hai thua, thì tuyển thủ một lần nữa phải tỷ thí một trận. Quy tắc này tất cả mọi người đều rất rõ ràng, kế tiếp chỉ đợi xem trận đấu cùng với kết quả.

Trận thứ nhất, Tô Mi đấu với Lý Vân Khanh.

Thời tiết khó có được mấy ngày tuyết không rơi. Mặt trời lười biếng đứng góc chân trời, mỉm cười nhìn cả một vùng đất rộng lớn. Bởi vì mặt trời ló rạng, tuyết bắt đầu tan, nhiệt độ vô cùng thấp, Tô Mi gương mặt trong trẻo lạnh lùng nhuộm thêm được một sắc hồng, giống như hoa quyên nở rộ .

“Tiểu Mi nhi, cố gắng lên! Ta tiếp sức cho nàng! Ta ủng hộ ủng!” Còn chưa bắt đầu, Hoàn Nhan Khang đã đem tay vòng thành hình một cái loa bắt đầu hô to lên, khiến Tô Mi nghe được một trận ác hàn.

“Cố lên cố lên! Tiểu Mi nhi quyết thắng ! Tiểu Mi nhi nhất định thắng! Đánh bại hắn!”

Tạp âm của Hoàn Nhan Khang vang vọng cả sân tranh tài, vừa vặn sân này có hình dạng nửa vòng tròn, khiến cho thanh âm đến nơi này có tiếng vang, một câu nói, khiến cho rất nhiều người cũng hùa theo hò reo, Tô mi nghe được trong lòng có chút không bình tĩnh.

“Đủ rồi! Ngươi câm miệng cho ta!” Rốt cục, Tô Mi nổi giận, hận không thể mang miệng của Hoàn Nhan Khang chắn, lấp, bịt, lại “Trước lúc ta kết thúc cuộc thi, nếu ngươi mở miệng phát ra tạp âm, ta liền đem khâu miệng ngươi lại!”

Thanh âm của Tô Mi rất lớn, cộng thêm sân hình dạng nửa vòng tròn phóng thành cái loa trợ giúp, lộ ra vẻ “Hung hãn” .

“Ô. . . . . . Tiểu Mi nhi hung dữ với ta. . . . . .” Làm trò trước mặt nhiều người như vậy bị Tô Mi rống lên, Hoàn Nhan Khang lập tức vẻ mặt như đưa đám ngồi chồm hổm trên mặt đất khoanh vòng tròn, “Tiểu Mi nhi thật hung dữ! Thật là đáng sợ!”

Một đôi oan gia khuấy động, khiến trong mắt Mộ Dung Thất Thất hiện lên ý cười, nhưng Tô Mi hiện tại không có thời gian để ý phản ứng của Hoàn Nhan Khang, trong mắt nàng , biểu hiện của Hoàn Nhan Khang thực quá ngây thơ, hiện tại lực chú ý của nàng đều để trên người đối diện-Lý Vân Khanh.

Lúc trước, Mộ Dung Thất Thất cho người của Ma Vực điều tra tư liệu về bốn tuyển thủ Tây Kỳ quốc, Lý Vân Khanh là một cao thủ, vũ khí là ngọc bích tiêu, mặc dù nam nhân này nhìn phiêu dật như thiên tiên, đồng thời cũng có một bộ dáng thờ ơ, có cũng được mà không có cũng không sao, nhưng con trai lớn của Lý thị gia tộc , cũng đâu dễ đối phó như vậy .

Bất quá, Lý Vân Khanh lợi hại, Tô Mi cũng không phải là người thường. Nàng sinh ra liền bị cha mẹ mình vứt bỏ, sau lại được Ma Tôn mang về Ma Vực nuôi dưỡng, học tất cả đều là công phu giết người. Cho nên đối với Lý Vân Khanh, Tô Mi một chút cũng không sợ.

“Mời!” Lý Vân Khanh khẽ mỉm cười, lấy ra ngọc bích tiêu của mình, mời Tô Mi đưa ra vũ khí.

Mặc dù Tô Mi không sợ Lý Vân Khanh, nhưng nàng cũng hết sức cẩn thận. Đây là trận đấu mở màn, nhất định phải đánh một trận thật đẹp mắt, cho người phía sau phấn chấn tinh thần mới được. Đã có chủ ý quyết định , Tô Mi lấy ra vũ khí của mình, một thanh huyền nguyệt loan đao.”Lý công tử, mời!”

## 72. Chương 79

Chương 79 : Tứ quốc tranh bá- Chung kết.

Huyền Nguyệt Loan đao, tên như ý nghĩa, hình dáng như trăng khuyết, không có chuôi đao, mặt sau lưng đao có một thủ hoàn\*, thủ hoàn có gắn một cái dây xích dài, có thể quấn trên cánh tay. Huyền Nguyệt Loan đao có thân sắc bén, vô luận là dùng để tấn công hay phòng thủ điều cực kỳ thích hợp, dùng làm đao thì có thể giết người, nhưng nếu đặt ngang trên vai, lại có thể làm lá chắn, ngăn cản công kích của địch nhân.

“Thật khốc a! Tiểu Mi nhi!” Thấy minh nguyệt loan đao hung hãn trong tay Tô Mi, Hoàn Nhan Khang không nhịn được kinh hô lên.

Vốn là nữ nhân thích dùng vũ khí nữ tính, như kiếm, nhuyễn kiếm\*, roi, xích … không nghĩ tới Tô Mi lại sử dụng vũ khí “Hung hãn” như vậy. Vũ khí kia, hoàn toàn là vũ khí giết người cực kỳ lợi hại a! (\*kiếm mỏng)

Việc Tô Mi xuất ra Huyền Nguyệt Loan đao cũng làm cho Lý Vân Khanh sửng sốt, cho dù hắn từng gặp qua trăm loại binh khí, nhưng lại chưa từng nhìn thấy loại nào quái dị như vậy. Hắn nào đâu biết rằng, đây là vũ khí được chính Mộ Dung Thất Thất “đong đo cân đếm”, dựa vào đặc điểm thói quen của Tô Mi mà thiết kế ra.

Còn chưa bắt đầu, Huyền Nguyệt loan đao trong tay Tô Mi đã đẩy bầu không khí nơi đây lên cao trào, tất cả mọi người ở dưới đều nghị luận về Huyền Nguyệt Loan đao trong tay Tô Mi, mà Già Lam cũng rất ngạc nhiên khi thấy vũ khí này , nhịn không được nhìn thêm mấy lần.

Thật là một vũ khí sắc bén ! Già Lam hoàn toàn có thể tưởng tượng ra đao này chém xuống một cái trên thân người thì người nọ sẽ được chết kiểu gì.

“Tranh tài bắt đầu! Đông –” một tiếng chiêng trống vang lên, trận đấu chính thức bắt đầu.

“Vụt –” một đạo ngân quang lóe lên, Huyền Nguyệt Loan đao trong tay Tô Mi như tuấn mã xông về phía Lý Vân Khanh. Thật nhanh! Lý Vân Khanh trong lòng cả kinh, đây tuy chỉ luận võ, nhưng trong Huyền Nguyệt Loan đao rõ ràng có cất giấu sát khí âm lãnh, rõ ràng là vũ khí giết người lợi hại a!

Lý Vân Khanh phi thân, xoay tròn trên không trung, Huyền Nguyệt Loan đao rơi xuống chỗ Lý Vân Khanh vừa mới đứng lúc nãy, “Hàng!” Mũi đao va thật mạnh xuống mặt đất, tạo nên một mảnh kim quang.

Nguy hiểm thật! Yết hầu mọi người không ngừng lên xuống, âm thanh hút khí không ngừng phát ra, Tô Mi vừa ra tay đã sử dụng sát chiêu, khiến người vừa xem đã ghiền, lại ngừng thở, nhìn chằm chằm vào sàn đấu.

Việc Lý Vân Khanh tránh đòn hoàn toàn nằm trong dự kiến của Tô Mi, không đợi Lý Vân Khanh hai chân rơi xuống đất, Tô Mi túm lấy dây xích sắt đang bay trên không trung, kéo huyền nguyệt loan đao về phía tay mình, đi tới một nửa lại bị Tô Mi ném ra ngoài thật mạnh.

“Rầm —-!” Xích sắt va chạm, phát ra âm thanh chói tai, Huyền Nguyệt Loan đao mới vừa rồi còn xoay ngang bay về phía Tô Mi lúc này lại giống như có mắt mà phanh lại, bay về phía Lý Vân Khanh.

“Vụt vụt vụt –” Huyền Nguyệt Loan đao trên không trung phát ra âm thanh dữ tợn, cực kỳ chói tai, lưỡi đao sắt bén kia giống như đã cắt không trung thành một lỗ hổng.

“Không tốt!” Lý Vân Khanh không nghĩ tới Tô Mi hạ thủ lại nhanh như vậy, Huyền Nguyệt Loan đao tựa như có mắt, bám riết lấy hắn.

“Oanh!”… Huyền Nguyệt Loan đao một lần nữa nện xuống trên mặt đất bên người Lý Vân Khanh, kim quang chói mắt, giống như một đốm lửa đang bừng sáng, rơi vào vạt áo xanh biếc của Lý Vân Khanh.

“Dùng đấu khí a! Dùng đấu khí!” Mộ Dung Thanh Liên vô cùng để ý đến việc thắng hay bại trận này, vừa thấy Lý Vân Khanh mới lên đã bị Tô Mi chế trụ, lập tức đứng lên, hướng Lý Vân Khanh hô.

“Ngồi xuống!” Long Trạch Cảnh Thiên đối với tạp âm bên tai khó chịu, nhíu nhíu mày, “Im lặng quan sát trận đấu!” Long Trạch Cảnh Thiên biết, Lý Vân Khanh không phải là không muốn dùng đấu khí, mà là không thể, vừa lên sàn đấu, Tô Mi căn bản liền không cho hắn cơ hội phát đấu khí.

Chính xác, chiến lược của Tô Mi chính là mãnh liệt đánh, mau chóng công. Ở trong mắt của nàng, trừ phi chết, nếu không công kích mới là biện pháp tốt nhất. Điều này cũng có liên quan tới tính cách nóng như lửa của Tô Mi, cũng là lý do khiến nàng quyết định trở thành một võ giả chuyên công kích.

Lý Vân Khanh là Thất đoạn cao thủ, nếu khiến hắn xuất ra đấu khí, nhất định phải phí một phen công phu mới có thể chế trụ được Lý Vân Khanh, như vậy thật sự là lãng phí thời gian, hơn nữa cũng quá phiền toái. Tô Mi muốn tốc chiến tốc thắng, nhanh chóng hạ Lý Vân Khanh, sau đó tranh thủ thời gian, tận lực một ngày liền lấy được kết quả, tránh khiến cho Mộ Dung Thất Thất căng thẳng trong lòng, ngủ cũng không an ổn. Vẫn là sớm một chút để cho tiểu thư cùng cô gia ở chung một chỗ, như vậy mới tốt! Lý Vân Khanh tự nhiên không biết Tô Mi như vậy là vì Mộ Dung Thất Thất, hiện tại, hắn trừ kinh ngạc vẫn là kinh ngạc, trong lòng tràn đầy kinh dộng. Nếu như hắn nhớ không lầm, thiếu nữ áo tím trước mặt này này là tỳ nữ của Mộ Dung Thất Thất , nhưng nếu nàng chẳng qua chỉ là tỳ nữ bình thường, vì sao lại có năng lực như vậy?

Không đợi Lý Vân Khanh suy nghĩ cẩn thận, Huyền Nguyệt Loan đao lần nữa bay đến trước mặt hắn, “Vụt –” loan đao màu bạc xoay tròn trên không trung, khuấy trộn không khí, phát ra âm thanh tiêu điều, ý cười trên khóe miệng Tô Mi khiến Lý Vân Khanh cả kinh, tựa hồ nàng hiện tại căn bản không phải là một tỳ nữ nho nhỏ, mà là cường giả đã nắm chắc phần thắng .

Quy tắc thắng bại của trận đấu rất đơn giản, chỉ cần đem đối thủ ép hạ xuống đài là được. Việc Tô Mi cần làm hiện tại chính là ép cho Lý Vân Khanh chủ động đi xuống. Chỉ thấy, lưỡi đao màu bạc, vô cùng sắc bén, tản mát ra ánh sáng u lãnh, hướng tới cổ họng của Lý Vân Khanh .

Cẩn thận! Tất cả mọi người ngừng thở, nhìn Lý Vân Khanh làm thế nào mới tránh thoát một kiếp này. Lý Vân Khanh lui về phía sau, hai cánh tay che ở trước ngực, Bích Ngọc tiêu trực tiếp chống lại Huyền Nguyệt loan đao trong tay Tô Mi, “Kinh –” một thanh âm chói tai truyền đến, mọi người còn chưa kịp phản ứng, Bích Ngcoj tiêu đã bị Huyền Nguyệt loan đao tước thành hai đoạn.

“Đi!” Lý Vân Khanh nghiêng người, tránh thoát khỏi Huyền Nguyệt loan đao đang đuổi theo sau đó, “Vụt –” mặc dù Lý Vân Khanh né người tránh, nhưng vạt áo phiêu dật của hắn lại không tránh khỏi kiếp nạn này, bị Huyền Nguyệt Loan Đao trực tiếp cắt thẳng một đường, bay lả tả trên không, vươn vãi trên mặt đất.

“Thật mạnh mẽ a!” Hoàn Nhan Khang miệng đã mở ra thành chữ “O” , thật là bất khả tư nghị! Hoàn Nhan Khang hoàn toàn bị thủ đoạn bạo lực của Tô Mi làm cho sợ ngây người. Bình thường hi hi ha ha với Tô Mi thành thói quen, hiện tại nhìn thấy công phu đích thực của nàng, trên đầu Hoàn Nhan Khang toát ra một tầng mồ hôi lạnh.

Làm sao bây giờ? Cô gái mạnh mẽ như vậy, muốn hàng phục, sợ là phải phí một phen công phu rồi! Hơn nữa, nếu sau này đắc tội với nàng, hoặc phải thật tâm xin lỗi nàng, hoặc……Hoàn Nhan Khang sờ sờ cổ họng của mình, hoàn toàn có thể tưởng tượng ra mức độ thê thảm của việc bị Huyền Nguyệt Loan đao kia cắt vỡ cổ họng.

“Biểu. . . . . . Biểu tẩu, ngươi nói cho ta biết, người nọ không phải là Tiểu Mi nhi. . . . . . Biểu tẩu, ngươi nói cho ta biết, những điều này là do ảo giác. . . . . .” Hoàn Nhan Khang vẫn thuyết phục mình, người nọ không phải là Tiểu Mi nhi, Tiểu Mi nhi chỉ hơi nóng tính một chút thôi, không thể mạnh mẽ đến mức này được, vì muốn chứng minh cảnh trước mắt chẳng qua cũng chỉ là ảo giác, Hoàn Nhan Khang không nhịn được hướng Dung Thất Thất cầu trợ giúp.

Thấy bộ dáng Hoàn Nhan Khang như vậy, Mộ Dung Thất Thất nở nụ cười.”Làm sao, sợ?”

“Biểu tẩu, nàng quá bưu hãn, thật là đáng sợ. Nếu là ngày nào đó ta chọc giận nàng, chẳng phải ngay cả mạng nhỏ cũng không giữ được–” vừa nghĩ tới vạn nhất cưới Tô Mi, trong nhà chẳng khác nào nuôi một con cọp mẹ, Hoàn Nhan Khang có chút khiếp đảm. Lúc trước còn tưởng rằng Tô Mi là cây ớt nhỏ, hiện tại hắn mới phát hiện, Tô Mi hoàn toàn chính là cọp mẹ a! Quá mạnh mẽ!

“Ha hả, chỉ cần ngươi không nuôi vợ bé, không đi tìm Tiểu Tam, không tam thê tứ thiếp, không có ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt, không để cho nàng đội nón xanh, chuyện như vậy vĩnh viễn cũng sẽ không bao giờ xảy ra . . . . . .”

Mộ Dung Thất Thất liên tiếp nói một đống chuyện không thể làm, khiến Hoàn Nhan Khang nghe mà đầu óc phát trướng, chờ nghe xong, mới phát hiện không có chuyện nào mình không thể thực hiện được , rốt cục cũng thở phào nhẹ nhõm.”Chỉ có như vậy thôi sao! Kia không thành vấn đề, chút chuyện vặt! Những chuyện này không có gì lớn cả!”

Hoàn Nhan Khang trả lời thống khoái như thế khiến cho Mộ Dung Thất Thất khiêu mi, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt dương dương tự đắc của hắn.

“A Khang, ngươi nghe hiểu lời ta nói không đó ? Ý của ta là, nếu như ngươi thích Tô Mi, nhất định phải nhất thế nhất song nhân\*. Người của ta, ta sẽ không để họ chịu nửa điểm ủy khuất, bình thương ta đều răn đe các nàng như vậy.” (\*một đời một cặp)

“Nếu như người bình thường thích Tô Mi, ta cảm thấy cũng không sao, điều kiện này cũng không có hà khắc, nhưng ngươi là hoàng tử, nhất định không thể chỉ có một vị thê tử, vấn đề này ngươi cần nhớ rõ . Nếu như ngươi không thể chỉ dâng tặng hạnh pụúc cho Tô Mi một, ta không ngần ngại đem tình yêu còn chưa kịp nảy mầm của các ngươi bóp chết từ trong trứng nước, ta sẽ không cho bất luận kẻ nào. . . . . . cơ hội khi dễ người của ta !”

Lời nói của Mộ Dung Thất Thất cực kì bá đạo, Hoàn Nhan Khang nghe được mà sửng sốt, nhìn thấy ánh mắt của Mộ Dung Thất Thất hoàn toàn là thật, hắn tin tưởng, nếu mình thật sự phụ Tô Mi, Mộ Dung Thất Thất nhất định sẽ không bởi vì thân phận của hắn mà lưu tình, lời nói của nàng nồng đậm mùi vị áp chế.

“Ta không phản đối các ngươi tự do yêu đương, nhưng làm nam nhân, ánh mắt của ngươi hẳn phải vĩnh viễn trường tồn\*. Tô Mi chỉ là một tỳ nữ nho nhỏ, mà ngươi lại là Ngũ hoàng tử tôn quý của Bắc Chu quốc, chặn ngang các ngươi chính là khoảng cách địa vị không thể vượt qua, ngươi nên xử lý vấn đề này như thế nào? Như thế nào đối mặt với sự phản đối của hoàng thượng cùng Đức Phi nương nương ? Những thứ này ngươi hẳn là sớm lo lắng một chút đi.” (\*ý là phải mãi mãi chung thủy)

“Ta không muốn nhìn thấy Tô Mi mạnh mẽ như thế kia lại phải thương tâm rơi lệ, cho nên, nếu như ngươi không có khả năng, đồng thời cũng không thể khiến Tô Mi được hạnh phúc, vậy thì cũng đừng trêu chọc Tô Mi của ta nữa.”

Mộ Dung Thất Thất vừa nghiêm túc vừa chân thật như vậy, Hoàn Nhan Khang chưa từng gặp qua. Cho tới nay, hắn đều nghĩ rằng vị biểu tẩu này là một nữ tử hòa ái, dễ gần, mà lúc này nàng lại nói những lời bảo vệ Tô Mi như vậy, bao hàm tình cảm vô cùng nồng đậm, Tô Mi có thể có được chủ tử như vậy, thật là vinh hạnh lớn lao.

Hiện tại, Hoàn Nhan Khang có nhận thức mới về Tô Mi, cũng có nhận thức mới về quan hệ chủ tớ giữa Tô Mi và Mộ Dung Thất Thất. Hắn thật lòng thích Tô Mi, thích dáng vẻ chân thực, không chút kệch cỡm của nàng, thích tiểu nữ nhân yêu kiều giận giữ mắng hắn, thích ánh mắt anh khí bừng bừng của nàng, càng thích ý cười trong mắt nàng khi mắng hắn là “Đồ háo sắc”, hắn chưa từng gặp qua nữ tử nào chân thật như vậy

“Biểu tẩu, ngươi yên tâm! Ta thật tâm yêu thương Tô Mi, vấn đề ngươi nói, ta sẽ nghĩ biện pháp giải quyết. Mặc dù ta là hoàng tử, nhưng tâm nguyện của ta cũng chỉ muốn sống một cuộc sống đơn giản như dân chúng bình thường, cùng cô gái mình yêu mến, ngày đêm làm bạn. Xin biểu tẩu yên tâm, nếu ta thật sự làm chuyện có lỗi với Tô Mi, ta sẽ tự mình dâng cái đầu này lên cho biểu tẩu! Ta lấy cả dòng họ ra xin thề –”

“Thề thì miễn! Mấy thứ đó ta không tin.” Mộ Dung Thất Thất khoát khoát tay áo, “Đầu cũng không cần tặng ta, lấy đầu của ngươi làm cầu đá ta còn ngại đá đau chân a. Không bằng ngươi hãy thử nghĩ xem, như thế nào đạt được sự tín nhiệm của Tô Mi! Nữ tử bên người ta cũng không dễ theo đuổi! Mau xốc lại tinh thần của ngươi đi tiểu tử! Ta đây trông đợi biểu hiện của ngươi!”

Có những lời này của Mộ Dung Thất Thất, Hoàn Nhan Khang coi như là hoàn toàn thả lỏng tâm tình, nhìn Tô Mi trên sàn đấu, càng xem càng thuận mắt. Thật ra thì cọp mẹ này cũng rất tốt, cùng lắm thì hắn làm một cọp đực, đến lúc đó sinh một đám tiểu hổ, khi dẫn ra ngoài sẽ thực phong cách a…..

Lúc này, Hoàn Nhan Khang đang mơ về một cuộc sống hạnh phúc sau này của hắn và Tô Mi, mà trên sàn đấu, Lý Vân Khanh đã một lưng đầy mồ hôi. Hắn hiện tại vô cùng xác định, Tô Mi là nữ nhân không thể chọc vào. Huyền Nguyệt Loan Đao trong tay nàng dai như keo dính, không gần không xa liên tục đuổi theo hắn, làm cho hắn không có cơ hội đáp đất mà thở dốc.

“Đông –” Tô Mi phi thân lên, Huyền Nguyệt Loan đao trong tay lại bay về phía Lý Vân Khanh, Lý Vân Khanh lại một lần nữa tránh khỏi mặt đất, chờ tới lúc bay về hướng khác, Tô Mi đã đợi nơi đó.”Sưu sưu sưu –” ba phi tiêu buộc dây đỏ đã bay về phía đó.

“Ách!” Lý Vân Khanh lui về phía sau, phi tiêu dừng ngay trước mũi chân hắn, vừa lúc sát qua mũi giầy. Nguy hiểm thật! Không đợi Lý Vân Khanh thở, Tô Mi đã nắm lấy thủ hoàn, Huyền Nguyệt Loan đao một lần nữa thu về, chém về phía thắt lưng của Lý Vân Khanh .

“Cẩn thận!” lúc này, Long Trạch Cảnh Thiên cũng nhịn không được nữa rồi, đứng lên, khẩn trương nhìn chằm chằm về phía sàn đấu.

Lý Vân Khanh nghe được âm thanh gào thét sau lưng, mà phi tiêu của Tô Mi lại từng bước ép sát, đang đánh chính diện với hắn. Nữ nhân này rõ ràng là muốn bức hắn rời khỏi sàn đấu! Vậy không được! Hắn là tuyển thủ Tây Kỳ quốc, không thể để mới trận đầu đã thua, vậy sẽ ảnh hưởng đến sĩ khí của những người khác.

Nghĩ như vậy, Lý Vân Khanh muốn rút lui sang bên phải, thấy Lý Vân Khanh muốn chạy trốn, Tô Mi lộ ra một nụ cười quỷ dị, không đợi mọi người hiểu, thân hình Tô Mi chợt lóe, đi tới phía bên phải Lý Vân Khanh. Song chưởng đánh lên đầu vai của Lý Vân Khanh, “Ca” một tiếng, Lý Vân Khanh từ trên đài cao rơi trên mặt đất, nhưng mà thân hình hắn vẫn rất ổn, chỉ phải lui về phía sau vài bước mới đứng vững.

“Ta thua.” Qua hồi lâu, Lý Vân Khanh nhã nhặn cười, hướng Tô Mi ôm quyền, “Đa tạ cô nương hạ thủ lưu tình.”

Lúc này, Lý Vân Khanh đã ý thức được sự chênh lệch giữa mình và Tô Mi. Hắn là Thất đoạn đấu khí, nhưng chỉ là là quý công tử tập võ, tập võ chỉ để nâng cao sức khỏe, vô tình lại mang đến danh lợi cùng địa vị. Mà những chiêu thức kia của Tô Mi, đều bức ép người, hoàn toàn là sát chiêu. Nếu không phải Tô Mi hạ thủ lưu tình, hắn đã sớm bị thương.

Mặc dù không biết Mộ Dung Thất Thất tại sao bên cạnh lại có tỳ nữ lợi hại như vậy, nhưng sau khi biết sự lợi hại của Tô Mi, Lý Vân Khanh trong lòng cũng buông lỏng thêm chút ít, có thêm chút yên tâm, đối với lo lắng an nguy của Mộ Dung Thất Thất , rốt cục cũng có thể buông xuống. Có cao thủ như thế ở bên người, Mộ Dung Thất Thất như thế nào cần lo vấn đề an toàn đây!

Tô Mi thắng, khiến cho Mộ Dung Thanh Liên cùng Hoàn Nhan Bảo Châu mở rộng tầm mắt. Mộ Dung Thanh Liên rốt cục cũng hiểu được chút ít về Mộ Dung Thất Thất , thì ra là thu được một tỳ nữ lợi hại như vậy, cho nên mới kiêu ngạo như vậy, khó trách nàng lúc trước như thế, thì ra là do dựa vào cái này!

Mà Hoàn Nhan Bảo Châu, là bị thủ đoạn của Tô Mi dọa. Khi còn ở Mộ Dung phủ, nàng từng tìm đến Mộ Dung Thất Thất gây phiền toái, bị Tô Mi giáo huấn một trận, hiện tại Hoàn Nhan Bảo Châu mới hiểu được, ngay lúc đó Tô Mi vốn là đã hạ thủ lưu tình, nếu không nàng căn bản không còn mạng để sống.

Nghĩ đến chuyện lúc đó, Hoàn Nhan Bảo Châu không khỏi rùng mình một cái. Hoàn hảo ngày đó nàng cũng không có làm quá khó Mộ Dung Thất Thất. . . . . . Chẳng qua là, cao thủ như thế tại sao lại nguyện ý đi theo Mộ Dung Thất Thất ? Mộ Dung Thất Thất rốt cuộc có cái mị lực gì, có thể làm cho nhiều người như vậy bị nàng hấp dẫn?

Hoàn Nhan Bảo Châu nhìn thoáng qua một bên ghế ngồi của Mộ Dung Thất Thất, liền gặp khóe miệng nở nụ cười của nàng ta, nàng cảm thấy thực chướng mắt. Vô luận như thế nào, nữ nhân này đã phá hủy nàng, nàng nhất định sẽ không bỏ qua! Bởi vì, nàng chán ghét Mộ Dung Thất Thất từ tận sâu trong nội tâm, nàng hận!

Trận đầu, chấm dứt với thắng lợi của Tô Mi, khiến cho Tô Mi cười khanh khách đi xuống đài, Hoàn Nhan Khang tiến lên nghênh đón, cầm trong tay một cành hồng mai.

“Làm gì?” Nhìn cành hồng mai mới được hái xuống trong tay Hoàn Nhan Khang, Tô Mi sửng sốt.

“Tặng nàng a! Chúc mừng nàng giành được thắng lợi!” Hoàn Nhan Khang hiếm khi đứng đắn, mà cái chiêu tặng hoa này, là Tố Nguyệt nói cho hắn biết , điều nay từ trước tới giờ hắn chưa bao giờ dùng qua, cũng không biết có tốt hay không, chẳng qua là nếu Tố Nguyệt cùng Tô Mi cùng nhau hầu hạ Mộ Dung Thất Thất, so với hẳn là thì hiểu rõ Tô Mi yêu thích cái gì hơn, cho nên Hoàn Nhan Khang thẳng thắn tiếp thu phương pháp của Tố Nguyệt.

Hoàn Nhan Khang không biết, biện pháp này là do Mộ Dung Thất Thất dạy cho Tố Nguyệt, lúc nãy nàng chỉ vô tình nhớ nên mới truyền cho hắn.

Quả nhiên, khi nhìn thấy vẻ mặt có chút co quắp của Hoàn Nhan Khang, Tô Mi cười ngọt ngào, trên gương mặt lây một mảng mây hồng, “Cám ơn!” Tô Mi đỏ mặt, nhận lấy hoa trong tay Hoàn Nhan Khang.

“Cái kia, công phu của ngươi thật giỏi! Rất tuyệt! Mới vừa rồi chiêu thức cũng rất tốt! Nếu không, có thời gian chúng ta tỷ thí một chút nhé?”

Hoàn Nhan Khang nói lời này, khiến cho Mộ Dung Thất Thất lúc này hận không thể đá cho hắn một phát vào mông. Hẹn hò yêu đương là phải đi ra ngoài dạo phố, tản bộ, xem cuộc vui, nghe hát, ăn cơm sao. . . . . . Nào có hẹn cô nương người ta đi ra ngoài đánh nhau ? Vị hoàng tử này bình thường nhìn rất cơ trí , làm sao đến lúc này lại trở nên ngốc nghếch như vậy chứ?

“Ách –” Tô Mi sửng sốt, lời mời của Hoàn Nhan Khang thật sự là quá nằm ngoài dự đoán của mọi người. Nhăn nhó một lát, Tô Mi cũng gật đầu, “Được rồi! Chờ sau khi trở về điện hạ nếu như muốn tỷ thí, ta sẵn sàng phụng bồi.”

Bây giờ, Mộ Dung Thất Thất coi như là có thể hiểu được, hai người này đúng là tuyệt phối, Tô Mi thế nhưng thật đáp ứng , xem ra không phải là người một nhà, thì không vào cùng một cửa a! “Khanh Khanh, bây giờ rất nhàn rỗi nha?” Thấy Mộ Dung Thất Thất một mực chú ý tới Hoàn Nhan Khang cùng Tô Mi, Phượng Thương có chút khó chịu , không nhịn được đem Mộ Dung Thất Thất ôm vào trong lồng ngực của mình.

“Vương gia. . . . . .”

Nhìn thấu sự ghen tức trong mắt của Phượng Thương, Mộ Dung Thất Thất đầu ngón tay đặt trên môi của hắn, “Vương gia, chúng ta đã hạnh phúc, ta cũng muốn tất cả mọi người cũng phải hạnh phúc a! Mọi người có tốt thì ta đây mới thật sự tốt! Lại nói, đem các nàng gả đi, chúng ta cũng có thế giới riêng của hai người a –”

Kời nói vô cùng hấp dẫn kia, khiến cho Phượng Thương cũng phải động tâm. Phượng Thương liếc mắt về phía Tố Nguyệt phía sau Tô Mi, dứt khoát nghĩ nhanh đem tìm một nhà khá mà gả Tố Nguyệt, để cho Tố Nguyệt cũng ổn định cuộc sống, như vậy hắn mới có thể quấn quít lấy tiểu vương phi của mình một ngày mười hai canh giờ.

Khi Phượng Thương âm thầm tính toán, bên này, trận đấu thứ hai cũng sắp bắt đầu.

“Vương gia, thật xin lỗi, ta thua.” Lý Vân Khanh đứng trước mặt Long Trạch Cảnh Thiên áy náy ôm quyền.

“Thắng bại là chuyện thường của nhà binh, Vân Khanh, không có chuyện gì.” Long Trạch Cảnh Thiên biết đây không phải là do Lý Vân Khanh , thật sự là Tô Mi quá mức mạnh, gặp gỡ cô gái như vậy, đến hắn cũng bị đả kích tinh thần.

“Bạch cô nương, tuyển thủ Bắc Chu quốc rất lợi hại, Bạch cô nương phải cẩn thận!”

Lý Vân Khanh nhắc nhở, khiến cho Bạch Ức Nguyệt vô cùng cảm tạ, “Cám ơn! Ta nhất định sẽ cẩn thận !”

Bạch Ức Nguyệt từng bước từng bước đi lên đài thi đấu, nàng hôm nay như cũ là một thân bạch y, trên đầu vẻn vẹn là một chỉ vẻn vẹn một cây trâm có hoa hải đường, chỉ có người biết chuyện mới biết, đây là Quang Hoa công tử đưa cho Bạch Ức Nguyệt làm lễ vật, có giá trị liên thành, cũng là cây trâm Bạch Ức Nguyệt yêu thích nhất , cho nên hôm nay tranh tài muốn đeo lên.

Như Ý vốn là kỳ vọng đối thủ của mình là Lý Vân Khanh hoặc là Long Trạch Cảnh Thiên, không nghĩ tới cuối cùng cư nhiên lại bốc thăm phải Bạch Ức Nguyệt, khiến cho Như Ý có chút thất vọng.

Hắn không muốn cùng nữ nhân đấu kiếm, mà muốn cùng nam nhân có thể thống khoái mà đánh một trận, nhưng đối phương lại là nữ nhân mà nói…, hắn thô lỗ như vậy, vạn nhất khiến cho đối phương bị thương, hoặc hủy dung người ta, vậy thì phiền toái, đặc biệt là Bạch Ức Nguyệt lại là nữ nhân xinh đẹp như vậy, hạ thủ cũng không tốt.

Đại khái là bởi vì nguyên nhân trên hắn còn có tỷ tỷ sinh đôi với hắn, Như Ý vẫn tương đối tôn trọng phái nữ, lại đi theo bên cạnh Phượng Thương, trừ phi nữ nhân đối với Phượng Thương bất lợi, nếu không hắn là sẽ không dễ dàng thương tổn phái nữ . Hiện tại tranh tài, đối thủ là nữ , thật làm cho hắn rối loạn a!

Không đánh thì thua, sẽ mất thể diện, mà đánh thắng nữ nhân, cũng rất mất thể diện. Mang theo tâm trạng phức tạp như vậy, Như Ý lên đài.

Mới vừa đi lên, Bạch Ức Nguyệt hướng hắn gật đầu mỉm cười, Như Ý cười không nổi, nghiêm túc cũng không thể, chẳng qua là khóe miệng kéo ra tượng trưng, cuối cùng cảm thấy vẫn chưa đủ hữu hảo, rồi hướng về phía Bạch Ức Nguyệt phất phất tay, bộ dáng tiếu hài khiến cho thính phòng lập tức truyền tới một trận tiếng cười làm cho Như Ý lúng túng đỏ mặt.

Tập võ nhiều năm, Như Ý có vóc người rất bền chắc, cũng rất cao, mặc dù không có cao bằng Phượng Thương, nhưng cũng tầm một mét tám, da ngăm đen, một đôi mày rậm, một đôi mắt sâu, mặc dù vừa mới qua tuổi mười chín, nhưng bởi vì hàng năm đi theo bên cạnh Phượng Thương nên nhìn qua có vẻ thành thục rất nhiều.

Người này thực đáng yêu! Bạch Ức Nguyệt thầm nghĩ trong lòng. Lúc trước Tô Mi đã “Dọa người” , Bạch Ức Nguyệt còn tưởng rằng Như Ý cũng là như vậy , không nghĩ tới Như Ý lại bất đồng với Tô Mi.

“Đông –” chiêng trống vang lên, trận đấu bắt đầu.

Vũ khí của Bạch Ức Nguyệt là bảo kiếm, còn của Như Ý lại là một đôi Lưu Kim chùy. Một cái chùy này, ước chừng khoảng hai mươi cân, hai cái hợp lại bốn mươi cân, thấy trong tay Như Ý có lưu Kim chuy, Bạch Ức Nguyệt lại cười một tiếng. Người nam nhân này thật ngây ngốc, rất hợp với một đôi chùy này, trên người lộ ra khí thế, thật sự lại càng đáng yêu hơn.

Bạch Ức Nguyệt nở nụ cười, khiến cho Như Ý trong lòng lại có chút không thoải mái, hắn cho là mình trên mặt mình có vết dơ, mới khiến dẫn tới mỹ nhân cười trộm, cho nên cầm lấy tay áo đưa lên trên mặt lau hai cái, không ngờ động tác này lại càng chọc người khác buồn cười, Bạch Ức Nguyệt thậm chí còn hoài nghi Như Ý thật sự là tới tranh tài sao? Vì sao một chút cũng không giống vậy!

Một cuộc tranh tài, mỹ nhân cười, cùng một nam nhân “Ngốc” bắt đầu.

Kiếm pháp của Bạch Ức Nguyệt vô cùng tốt, mặc dù là nữ tử, nhưng nàng từ thuở nhỏ đã tập võ, kiến thức cơ bản vô cùng chắc, hơn nữa Bạch Ức Nguyệt có tính cách thành thục, kiếm thuật cũng giống như tính cách của nàng, vững vàng ổn trọng, nhiều chiêu chính xác hướng về điểm yếu của Như Ý.

Hay cho một Tiểu nha đầu lợi hại! Mặc dù lúc trước Như Ý đối với Bạch Ức Nguyệt trong ấn tượng là hình dáng của một cô gái ôn nhu, lúc này hắn coi như là đã thấy được nữ nhân này cũng rất lợi hại. Vừa mới lên đã công kích, mặc dù không giống với Tô Mi mãnh liệt, nhưng lại chắc chắn, thận trọng, trong lúc nhất thời cũng khiến cho Như Ý lâm vào bị động.

“Ách, biểu ca, Như Ý thối kia rốt cuộc là có ý gì a? Có phải hay không bởi vì đối phương là mỹ nhân, hắn không đành lòng hạ thủ a?” Hoàn Nhan Khang đã trở lại trên khán đài, vừa thấy bộ dạng của Như Ý, một bên trêu chọc nói, “Như ý bình thường đi theo biểu ca, bản thân ta là cũng không có nhìn ra, hắn còn là một người thương hương tiếc ngọc nha! Hôm nay coi như là đã thấy được!”

“Ngươi không nói lời nào không ai bảo ngươi câm đâu!” Phượng Thương nhàn nhạt trả lời một câu, Hoàn Nhan Khang le lưỡi, biết biểu ca thích che chở người của mình, nay lại cùng Mộ Dung Thất Thất vừa xứng một đôi , hai người đều không cho người khác nói xấu trêu chọc người của mình.

Chờ Như Ý phục hồi tinh thần, đã bị Bạch Ức Nguyệt bức đến dọc theo cuối đài thi, chân đạp vào tảng đá, Như Ý trong đầu “Oang –” một tiếng, liền thanh tỉnh lại.

Hắn đây là đang làm cái gì? Đây là cuộc thi tranh tài, tại sao có thể khiêm nhượng đây! Nếu là ở chiến trường, địch nhân là phái nữ hay nữ tướng quân ra trận, vậy hắn không phải là muốn bỏ vũ khí đầu hàng sao? Như vậy sao được!

“Binh binh bàng bàng!” Như Ý vung Lưu Kim chuy, nện vào bảo kiếm trong tay Bạch Ức Nguyệt, khiến người Bạch Ức Nguyệt tê rần, thối lui qua một bên, Như Ý vừa lúc lại tung người trở lại nơi sân giữa.

Mới vừa rồi một búa kia của Như Ý có lực rất lớn, Bạch Ức Nguyệt tay phải khẽ run, tay cầm bảo kiếm nhiễm một màu đỏ. Người nam nhân này quả nhiên là khó đối phó! Bạch Ức Nguyệt cắn răng, tiếp tục nghênh chiến.

Bạch Ức Nguyệt trong lòng rất rõ ràng, Như Ý vốn là vốn hạ thủ lưu tình, nếu không, lấy lực lượng của hắn, nhất định có thể dễ dàng đánh bại nàng, đến lúc đó đừng nói tranh tài, nếu không kịp thời chữa trị, tay nàng cũng sẽ bị phế bỏ.

Chẳng qua là, trong lòng mặc dù cảm tạ Như Ý thủ hạ lưu tình, nhưng Bạch Ức Nguyệt rõ ràng tầm quan trọng của tranh tài lần này. Mới vừa rồi Lý Vân Khanh đã thua, nếu nàng cũng thua nữa, vậy Tây Kỳ quốc thua cả hai hiệp, muốn hai bên hòa nhau cũng quá khó khăn.

Nghĩ được như vậy, Bạch ỨcNguyệt thúc dục đấu khí trên người, một vòng màu xanh nhạt lượn quanh Bạch Ức Nguyệt, hiển nhiên, nàng đang ở giai đoạn màu xanh ngũ đoạn, hơn nữa màu xanh ngũ bao quanh lại yếu kém cho thấy nàng mới vừa tiến vào ngũ đoạn không được bao lâu.

Rõ ràng tay bị thương, nhưng vẫn còn muốn tranh tài, thậm chí còn thúc dục đấu khí, Bạch Ức Nguyệt mạnh mẽ cùng quật cường khiến cho Như Ý không nhịn được kính nể. Cô gái này không tệ! Ít nhất, có tinh thần bất khuất rất tốt! (TC: đổ ùi, đổ ùi)

“Ngươi không cần đấu khí?” Bạch Ức Nguyệt thấy Như Ý như cũ không sử dụng đấu khí, có chút kinh ngạc. Vì sao nàng muốn lựa chọnđấu võ tiếp, mà đối phương lại không muốn thúc dục đấu khí ? Nếu không có đấu khí, Như Ý chẳng lẽ tính toán muốn thua sao ?

“Ta không cần!” Như ý lắc đầu. Hắn sở dĩ không cần đấu khí, bởi vì khi hắn xuống đài, hắn còn phải bảo vệ Phượng Thương. Thân là thiếp thân thị vệ của Phượng thương, nếu hiện tại sử dụng đấu khí, vậy ít nhất phải tu dưỡng năm ngày mới hồi phục, mà trong năm ngày này, ai hầu hạ Phượng Thương đây chứ? Cho nên Như Ý lựa chọn văn đấu. Bạch Ức Nguyệt thúc dục đấu khí, Như Ý cũng không dùng đấu khí, điều này làm cho mọi người rối rít nghị luận, như vậy Như Ý không phải là rõ ràng thua sao? Như Ý là có ý gì?

Về phần Phượng Thương, sao lại không biết ý nghĩ của Như Ý chứ, người này tính tình quật cường, một khi lựa chọn cũng sẽ không bao giờ thay đổi. Bất quá, Phượng Thương cũng không lo lắng, lấy năng lực của Như Ý, cho dù không cần đấu khí, Bạch Ức Nguyệt cũng không phải là đối thủ của hắn.

Bạch Ức Nguyệt sử dụng đấu khí, cả người tản ra một thân ánh sáng thâm quầng, lúc này, tốc độ của nàng nhanh hơn, lực lớn hơn nữa, chẳng qua là trong chớp mắt, sẽ đến bên canh Như Ý, bảo kiếm lại chỉ hướng cổ họng của Như Ý.

“Binh –” Như Ý hai tay vung Lưu Kim chuy đem bảo kiếm trong tay Bạch Ức Nguyệt kẹp lại, làm cho nàng không thể đi tới, cũng không cách nào thoát thân lui về phía sau, không thể động đậy.

“Ngươi!” Bạch Ức Nguyệt tức giận, nhấc chân phải đá tới hạ thân Như Ý .

Thấy Bạch Ức Nguyệt tiến công vào điểm yếu của mình, Như Ý cười một tiếng, hai bắp chân nhân cơ hội kẹp lấy chân phải Bạch Ức Nguyệt, làm cho nàng không có cách nào nhúc nhích được.

Hai người, cứ giằng co như vậy, bảo kiếm của Bạch Ức Nguyệt bị lưu Kim chuy thu, chân phải cũng bị bắp chân Như Ý kẹp lại , hai người bởi vì … động tác này mà sát lại gần, bộ dáng muốn bao nhiêu mờ ám có bấy nhiêu mờ ám.

Thấy hai người bộ dáng “mập mờ”như vậy , bách tính vây xem liền cười lớn lên, thậm chí còn có người mở miệng trêu chọc, “Ha ha ha! Tiểu cô nương thật mạnh a, hiện tại coi như là gặp phải đối thủ rồi! Nhận thua đi!” “Đây là không phải là tỷ võ chọn rể chứ? Tại sao lại như vậy a!”

“Đúng a! Tiểu cô nương cùng tiểu sinh này không tệ a!”

Tiếng cười của mọi người truyền tới tai Bạch Ức Nguyệt, làm cho gương mặt trắng nõn của nàng ửng hồng, “Ba !” Nhân cơ hội Như Ý hai tay cầm lấy lưu Kim chuy, Bạch Ức Nguyệt tay trái không có cầm kiếm tát lên mặt Như Ý một cái, “Lưu manh!”

Như Ý bị đau, chân cùng tay đồng thời buông ra, lại không nghĩ Bạch Ức Nguyệt cũng không có thu hồi chân, ngược lại một cước đá trúng bụng Như Ý.”Đồ lưu manh!” Bạch Ức Nguyệt tức giận mắng một câu.

Không có chút phòng bị nào, Như Ý cầm lấy lưu Kim chuy đặt mông ngồi dưới đất, hắn hiện tại rất vô tội a, trong lòng cảm thấy có chút ủy khuất, hắn rốt cuộc làm cái gì? Hắn thật là không có làm gì nha, vì sao lại bị Bạch Ức Nguyệt cho rằng mình lưu manh? Còn vô duyên vô cớ bị đánh một cái tát, hơn nữa còn là làm trò trước mặt nhiều người như vậy, thật là nghẹn chết hắn rồi!

Trên khán đài Mộ Dung Thất Thất lúc này đã cười đến đau cả bụng rồi, hai người này đúng thật là đang tranh tài không thế? Thật là thú vị!

Thấy Mộ Dung Thất Thất cười đến chảy nước mắt, Phượng Thương đem nàng ôm vào lòng, “Khanh Khanh, rốt cuộc có cái gì vui vẻ, lại cao hứng như thế? Nói ra chia sẻ một chút!”

“Vương gia!” Mộ Dung Thất Thất ôm lấy cổ Phượng Thương, môi đỏ mọng tiến tới bên tai Phượng thương nói, “Vương gia, ngươi nhìn bọn họ giống như một đôi tiểu oan gia không? Nhìn thấy vẻ mặt của Như Ý, khiến ta muốn làm hồng nương cho bọn họ nha ‘’

“Ha hả –” thấy Mộ Dung Thất Thất lại muốn làm hồng nương quấy phá, Phượng Thương cầm lấy tay nàng, “Khanh Khanh, ngươi vì người khác làm hồng nương, vì sao không tự giúp mình đi! Ta là đợi thật lâu rồi nha !”

“Vương gia. . . . . .” Phượng Thương đem chuyện này trở về chuyện trên người mình, Mộ Dung Thất Thất đỏ mặt lên, “Chờ thắng giải nhất, trở về chúng ta sẽ làm đám cưới, Vương gia ngươi đối với an bài này có hài lòng không?”

“Hài lòng!” Phượng Thương ánh mắt cười đến dị thường yêu nghiệt, nghe được chính tai lời Mộ Dung Thất Thất nói tới “đám cưới”, khiến cho tâm tình hắn như bay trên mây.

“Bất quá, ta có điều kiện!”

Mộ Dung Thất Thất ngẩng đầu, một đôi mắt xinh đẹp sáng ngời tựa như tiểu tinh linh, “Đám cưới thì có thể, nhưng Vương gia phải hướng ta cầu hôn! Không cầu hôn, ta không lấy chồng!”

“Cầu hôn? Biểu tẩu, cầu hôn là cái gì?” nghe hết chuyện này tới chuyện khác, Hoàn Nhan Khang lỗ tai thính, một chút liền nghe thấy, lập tức hướng ánh mắt tới Mộ Dung Thất Thất xin lãnh giáo.

” Bữa ăn tối lãng mạn dưới ánh nến, một bó hoa tươi nở rộ, tuyệt đẹp động lòng người, âm nhạc ru dương, chiếc nhẫn trang nhã dùng để cầu hôn, quan trọng nhất, là còn phải quỳ một gối xuống, ánh mắt thâm tình hỏi cô gái ‘ nàng nguyện ý gả cho ta không ?’–”

Lúc nói đến những điều này, trong mắt Mộ Dung Thất Thất dị thường kích động, nàng thừa nhận mình là một nữ nhân có chút hư vinh, đối với hôn nhân của bản thân tràn đầy coi trọng, đặc biệt là đối với màn cầu hôn kia, tại lúc nàng còn là một tiểu oa nhi, đã vô số lần ảo tưởng tới cảnh tượng kia. Đó là khiến cho một nam nhân quỳ một gối xuống trước mặt mình, thâm tình ngắm nhìn đối phương nói ra yêu thương, Mộ Dung Thất Thất xem một màn như vậy là cảm động lãng mạn nhất !

Mộ Dung Thất Thất nói một hồi, khiến cho Hoàn Nhan Khang nghe đến ngây người.”Biểu tẩu, ngươi nói chậm một chút, để ta nhớ, sau này nói không chừng ta còn có thể sử dụng nó! Biểu ca, ngươi cứ dựa theo yêu cầu của biểu tẩu làm thử một lần, ta đi theo nhìn coi, đến lúc đó còn biết làm sao để cầu hôn !

Cầu hôn? Danh từ mới này của Mộ Dung Thất Thất khiến cho Phượng Thương cảm thấy hứng thú, nghe tới bước cầu hôn sau cùng kia , khiến cho Phượng Thương không nhịn được ngắm nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào của Mộ Dung Thất Thất, lúc này trên mặt Mộ Dung Thất Thất tràn đầy vẻ mong ước, làm cho Phượng Thương âm thầm đem những này ghi tạc trong lòng .

Chỉ cần là nàng thích, nàng hi vọng, hắn cũng muốn đem hết toàn lực để thỏa mãn nàng, nam nhân phải cưng chiều nữ nhân, huống chi nữ nhân này lại là người mình yêu mến. Hơn nữa, hắn đối với chuyện cầu hôn này cũng rất có hứng thú, nếu Mộ Dung Thất Thất muốn vậy, hắn sẽ đáp ứng! Chỉ cần có thể cưới nàng làm vợ, cho dù Mộ Dung Thất Thất muốn cả thiên hạ này, hắn cũng đoạt tới đưa nàng thì có làm sao đâu!

Chờ Mộ Dung Thất Thất giải thích rõ ràng cho Hoàn Nhan Khang về vấn đề “Cầu hôn” ,thì trên đài trận tranh tài đang tiến vào cao trào, so với lúc trước là khiêm nhượng,kiếm pháp của Bạch Ức Nguyệt thiên về tia dũng mãnh, ngược lại bây giờ lại tăng lên nhiều .

So sánh mà nói, Như Ý tựa hồ bị cái tát của Bạch Ức Nguyệt khiến cho”Sợ” rồi, vì tránh khỏi chọc vào cô nãi nãi này, cũng không giải thích được cái danh hiệu “Lưu manh” đeo trên lưng, hơn nữa trước mặt mọi lại bị một cái bạt tai, Như Ý chỉ có thể gặp chiêu đỡ chiêu, không có công kích, chính là chọn dùng phòng thủ.

Bất quá, cho dù là phòng thủ, nhưng gió thổi cũng không lọt, Như Ý đem Bạch Ức Nguyệt liên tiếp một lần lại một lần công kích ngăn trở ở bên ngoài. Tô Mi lúc trước là tốc chiến tốc thắng, nhưng bọn họ, tựu hồ muốn đánh lâu dài.

Đây là một trận tỷ thí sức chịu đựng, người nào không kiên trì được, vậy thì người đó thua.

Bạch Ức Nguyệt rõ ràng biết được điểm này, chẳng qua là nàng hiện tại căn bản không có cách nào đột phá phòng tuyến của Như Ý, người nam nhân này thật là quá ngoan cố , vô luận nàng từ trên xuống dưới hướng đối phương công kích, cũng bị hắn ngăn chặn trở lại.

Bạch Ức Nguyệt biết, Như Ý là nhường cho mình.

Sau khi đánh Như Ý một bạt tai, nàng có chút hối hận, hối hận mình manh động, rõ ràng đối phương không có bất kỳ hành động không phải nào, va chạm trong cuộc thi là điều khó tránh khỏi , nàng lại tát đối phương một bạt tai, khiến cho nàng có chút hối hận. Rồi trong trận tỉ thí, Bạch Ức Nguyệt rõ ràng biết được năng lực của mình và Như Ý hoàn toàn chênh lệch, hắn không có bất kỳ công kích nào, chẳng qua chỉ là phòng thủ, nhưng nàng lâu như vậy cũng không thể đột phá, người nam nhân này thật là sâu không lường được.

Sức chịu đựng của cuộc tỷ thí, so sánh về sự chịu đựng của hai bên, cũng như so sánh sức thừa nhận của đối phương. Thời gian lâu hay nhanh là ở bọn họ “Ngươi tới ta đi” trên không trung chạy qua chạy lại, Bạch Ức Nguyệt trên trán một tầng mảnh mồ hôi dày đặc, thể lực của nàng vốn không bằng Như Ý, hiện tại còn dong dài như vậy, sớm muộn gì cũng thua.

Làm sao bây giờ? Bạch Ức Nguyệt trong lòng rất gấp, kiếm pháp trong tay cũng có chút lộn xộn, mặc dù nàng có ý nghĩ ổn định, nhưng là thời gian càng dài, đối với nàng càng là bất lợi.

Bạch Ức Nguyệt mới vừa rồi bị đả thương chỉ kịp băng bó qua loa một chút, hiện tại máu tươi đã nhiễm đỏ cả mảnh vải màu trắng, trên tay truyền tới đau đớn, mặc dù nàng cắn răng để kiên trì, nhưng mà Như Ý thấy rõ ràng được tay phải của thiếu nữ cầm kiếm trước mặt này hơi run , lực công kích so với các lần trước yếu hơn.

Đang lúc Bạch Ức Nguyệt cho rằng mình phải thua, đột nhiên phát hiện sơ hở của Như Ý, tay phải của hắn tựa hồ cầm chùy yếu hơn, liền tấn công.”Vụt –” Bạch Ức Nguyệt dùng bảo kiếm trong tay đâm về phía bụng Như Ý, khiến hắn tránh né không kịp, trực tiếp té xuống đấu trường.

“Không phải chứ!” Có người kêu lên, rõ ràng là thấy Như Ý đã nắm chắc phần thắng, làm sao sẽ phạm phải sai lầm nhỏ nhặt này, bị Bạch Ức Nguyệt đánh rớt xuống đấu trường đây! Thấy tình cảnh này, Mộ Dung Thất Thất bàn tay nhỏ bé khoác vào cánh tay của Phượng Thương, “Vương gia, nhìn thấy chưa a, Như Ý là thương hoa tiếc nguyệt a . Chẳng qua là, hoa rơi cố ý, không biết nước chảy có thể hay không vô tình!”

Cao thủ đều có thể nhìn ra được, Như Ý là cố ý để lộ ra sơ hở, hắn làm như vậy, là nhường Bạch Ức Nguyệt. Chẳng qua là lựa chọn của hắn, làm cho người ta có chút không thể tưởng tượng nổi, bất quá hắn cũng không thèm để ý đến những thứ này, “Cô nương, ngươi thắng!” Như Ý hướng Bạch Ức Nguyệt ôm quyền.

“Cám ơn ngươi –” Bạch Ức Nguyệt cũng đã nhìn ra Như Ý là cố nhường cho mình, nếu không người thua sẽ là nàng. Chẳng qua là hắn vì sao lại muốn nhường? Chẳng lẽ hắn không hy vọng Bắc Chu quốc thắng sao?

Không đợi Bạch Ức Nguyệt suy nghĩ cẩn thận vấn đề này, Như Ý đã tự mình giải đáp thắc mắc của nàng, “Cô nương tay bị thương, hãy sớm một chút bôi thuốc băng bó cẩn thận. Khí lực của ta quá lớn, khiến cô bị thương, thật là xin lỗi!”

Nói xong, Như Y trở lại vị trí của Bắc Chu quốc hướng Phượng Thương trên đài xin tội, “Vương gia, thuộc hạ thua, xin Vương gia trách phạt!”

“Ừ.” Phượng Thương thanh âm dài, vẻ mặt trước nay chưa có điểm nghiêm túc như vậy, thấy vậy Như Ý cả kinh, đầu lại càng cúi buông xuống , “Thuộc hạ tài nghệ không bằng người, xin Vương gia trách phạt!”

“Vương gia, ngươi cũng đừng hù dọa hắn nữa!” Mộ Dung Thất Thất thấy Như Ý như vậy, cười quơ quơ cánh tay trước mặt Phượng Thương, “Bạch cô nương cùng ta có giao hảo, Như Ý nhường cho nàng, cũng là cho ta một cái nhân tình, ta còn muốn cảm tạ Như Ý đây! Tại sao có thể trách phạt hắn đây!”

Mộ Dung Thất Thất “Giải vây” , khiến cho Phượng Thương sắc mặt rốt cục cũng dễ nhìn một chút, “Được rồi, ngươi đi xuống nghỉ ngơi đi! Hôm nay cực khổ rồi!”

Chờ Như Ý vẻ mặt đau khổ quay đi, Phượng Thương mới cười ra tiếng, “Như thế nào, Khanh Khanh, ta đây vẻ mặt giả trang như thế nào?”

“Rất tuyệt! Vô cùng tốt !”

Thật ra thì, Phượng Thương cũng không có ý trừng phạt Như Ý, hắn hiểu tính cách Như Ý, trừ phi gặp phải nữ sát thủ,lúc đó sẽ hạ thủ vô tình, bình thường cũng là rất khiêm tốn, không có tư tưởng chủ nghĩa đại nam nhân, hiện tại để cho hắn đánh nhau với một cô nương như hoa như ngọc, đúng là làm khó hắn.

Bạch Ức Nguyệt chờ sau khi Như Ý đi thì một mực nhìn hắn, sợ bởi nguyên nhân vì nàng, Như Ý bị Phượng Thương trách phạt, cũng may nhìn Phượng Thương vẻ mặt rất hòa ái, Bạch Ức Nguyệt cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhỏm, người cũng mềm nhũn, ngồi phịch ở trên mặt đất. (TC: đổ lun….)

“Là đấu khí hao hết khí lực, cho nên thân thể có chút mỏi mệt ,không có gì đáng ngại!” đại phu canh giữ ở bên cạnh lập tức tiến lên, giúp Bạch Ức Nguyệt băng bó lại vết thương, lại bắt mạch kiểm tra, xác định không có chuyện gì rồi, mọi người mới yên tâm lại.

Hai trận tranh tài, một Thắng một thua, Bắc Chu quốc cùng Tây Kỳ quốc tạm thời hòa nhau.

Hiện tại đến phiên trận đấu thứ ba rồi, trước khi Hoàn Nhan Khang ra sân, Mộ Dung Thất Thất ở bên tai Hoàn Nhan Khang dặn dò mấy câu, Hoàn Nhan Khang có chút giật mình, “Biểu tẩu, không phải chứ? Ngươi thật muốn như vậy?”

“Dĩ nhiên!” Mộ Dung Thất Thất gật đầu, “Ngươi trả lời ta, cái này ngươi rốt cuộc là giúp, hay là không giúp?”

“Cái này. . . . . .” Hoàn Nhan Khang nhíu mày, lại nhìn một chút Tô Mi, cuối cùng mới đứng lên, “Nếu là biểu tẩu nói như vậy, ta đây không thể không đồng ý rồi! Giúp!”

## 73. Chương 80

Chương 80 : Nhận thua? Không có cửa đâu!

Chờ Hoàn Nhan Khang lên trên đài thi, Mộ Dung Thất Thất lui trở về sau, tựa vào trong ngực Phượng Thương, lười biếng nhìn Long Trạch Cảnh Thiên.

“Không cho nhìn!” Nhận thấy được ánh mắt Mộ Dung Thất Thất vẫn luôn lượn vòng quanh Long Trạch Cảnh Thiên, Phượng Thương đem khuôn mặt nhỏ nhắn của Mộ Dung Thất Thất quay lại đối mặt với mình, “Trừ ta, không cho nhìn nam nhân khác, đặc biệt là hắn!”

“Vì sao — vì sao hắn là “đặc biệt” a?” Nhìn ra trong mắt Phượng Thương có nồng đậm ghen tức, Mộ Dung Thất Thất làm bộ cái gì cũng không biết, mở to một đôi mắt nai con vô tội, chớp chớp nhìn Phượng Thương, “Vương gia, chàng giải thích cho ta hiểu đi!”

“Xì –” thấy tiểu thư nhà mình làm nũng với cô gia, Tô Mi cùng Tố Nguyệt phì cười thối lui phía sang một bên, vợ chồng son người ta muốn nói chuyện riêng tư thân mật nha.

“Không được chính là không được!”

Phượng Thương không thích ánh mắt Long Trạch Cảnh Thiên nhìn Mộ Dung Thất Thất, mặc dù ánh mắt Lý Vân Khanh nhìn tiểu nữ nhân này cũng không được bình thường, nhưng hắn ta chỉ để lộ vừa phải, không giống với Long Trạch Cảnh Thiên. Ánh mắt của Long Trạch Cảnh Thiên, như ánh mắt thợ săn nhìn con mồi, mang theo tính muốn chiếm hữu, huống chi lúc trước hắn ta cùng Mộ Dung Thất Thất còn từng có hôn ước, nếu không phải nửa đường xảy ra chuyện , hắn ta viết 《 Thư từ hôn 》, thì hiện tại Mộ Dung Thất Thất đã là Tĩnh Vương phi của hắn rồi.

Vừa nghĩ tới việc tiểu nữ nhân đáng yêu trong ngực này từng thiếu chút nữa là trở thành tân nương của người khác, trong lòng Phượng Thương vô cùng không thoải mái. Huống chi Long Trạch Cảnh Thiên hiện tại tựa hồ phát hiện những điểm tốt của Mộ Dung Thất Thất, bắt đầu chú ý nàng, càng khiến cho Phượng Thương càng thêm cẩn thận, cảnh giác. Nữ nhân của hắn, bị người khác nhớ thương, tư vị này thật không dễ chịu!

“Khanh Khanh, mới vừa rồi nàng nói gì với A Khang vậy?” Phượng Thương dán chặt môi vào tai Mộ Dung Thất Thất, nhẹ nhàng mà cắn vành tai của nàng, “Nói đi , nói cho ta biết đi, các ngươi hàn huyên cái gì? Có phải có liên quan đến Long Trạch Cảnh Thiên hay không?” (TC: Hình như ta ngửi thấy mùi dấm chua…..)

“Hì hì hì–” Khí nóng bên tai cộng thêm việc của Phượng Thương đang dùng răng nanh mà gặm cắn khiến cho Mộ Dung Thất Thất run người một trận, nàng vội vàng đẩy Phượng Thương ra, “Vương gia, ở đây nhiều người! Vương gia phải chú ý một chút hình tượng của mình!”

“Ừ! Khanh Khanh, nếh nàng nói cho ta biết bí mật nhỏ giữa nàng và A Khang, ta liền bỏ qua cho nàng!”

Phượng Thương cũng không dễ dàng chịu buông tha như vậy, Long Trạch Cảnh Thiên là khúc mắc trong lòng hắn, cho nên hắn phải biết rõ ràng vấn đề này mới được.

“Được –” thấy Phượng Thương chấp nhất như vậy, Mộ Dung Thất Thất chấp tay thành một vòng, kề sát bên tai Phượng Thương, lặng lẽ nói thầm mấy câu.

“Thật?” Phượng Thương mặt mày mỉm cười, “Khanh Khanh thật là lợi hại!”

“Hừ! Đó là đương nhiên!” Mộ Dung Thất Thất khiêu mi, “Lúc trước, nam nhân này từng vũ nhục ta. Vương gia chẳng lẽ không biết, trên đời này nữ tử cùng tiểu nhân là khó dạy nhất sao? Ta chưa đáp trả hắn, cũng không có nghĩa là ta đã quên chuyện kia. Cho nên, ta để cho a Khang thay ta hảo hảo dạy dỗ hắn!”

“Lần này rút thăm đối thủ không có rút được Long Trạch Cảnh Thiên, ta cảm thấy thực tiếc, cho nên chuyện này chỉ có thể nhờ cậy A Khang thôi! Vương gia, ta đã nói với A Khang, nếu hắn thắng Long Trạch Cảnh Thiên, ta liền mua một bộ trang sức của Quang Hoa công tử tặng cho Tô Mi làm đồ cưới!”

“Hắn đồng ý?”

“Đương nhiên! Anh hùng khó qua ải mỹ nhân!”

Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn dương dương đắc ý của Mộ Dung Thất Thất, Phượng Thương không nhịn được nhéo nhéo cái mũi của nàng, “Nghịch ngợm! Tại sao trước đây ta lại không có phát hiện được Tiểu bương phi của ta lại nghịch ngợm như con nít chứ?”

“Ta không phải là con nít –” đối với cách gọi của Phượng Thương, Mộ Dung Thất Thất bất mãn nhăn mũi, “Tốt lắm tốt lắm, bắt đầu rồi, chúng ta xem trận đấu đi!”

Trên sàn đấu, Long Trạch Cảnh Thiên đã sớm thúc dục đấu khí, hắn lo lắng sẽ xuất hiện chuyện giống như Lý Vân Khanh từng mắc phải, sợ bị Hoàn Nhan Khang đoạt trước tiên cơ, mất đi cơ hội phát đấu khí, cho nên vừa lên tới đài, đã triển lộ ra thất đoạn đấu khí màu tím của mình.

“Ách –” thấy Long Trạch Cảnh Thiên vội vã, gấp rút như vậy, Hoàn Nhan Khang bị đả kích đến há hốc mồm, người này đúng là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, khẩn cấp như vậy, sợ mình làm gì với hắn sao, lòng dạ hẹp hòi, quả nhiên biểu tẩu nói đúng, nhân phẩm của nam nhân này thực kém!

Hiện tại, trong đầu Hoàn Nhan Khang chỉ nghĩ tới những lời của Mộ Dung Thất Thất, nếu như thắng Long Trạch Cảnh Thiên, sẽ đưa cho hắn một bộ trang sức của Quang Hoa công tử, thật tốt! Hắn đã từng thấy qua trang sức của Quang Hoa công tử ở Thông Bảo trai, chẳng những khiến nữ nhân động lòng, ngay cả hắn là nam nhân nhìn cũng yêu thích không buông tay. Nếu Tô Mi có một bộ trang sức của Quang Hoa công tử, nhất định sẽ vui vẻ đến chết! Vì vậy, hôm nay vì bộ trang sức kia, hắn liều mạng!

“Thình!” Long Trạch Cảnh Thiên làm một thủ thế\* “Mời”, Hoàn Nhan Khang hừ một tiếng. (\*ra hiệu bằng tay)

Chẳng lẻ đây chính là 13 bộ dáng\* mà biểu tẩu nói? Giả đứng đắn cái gì a? Chiêng trống tỷ võ còn không có gõ đấy! Hắn đây là ý gì? Vừa thúc dục đấu khí, lại làm bộ nho nhã mà mời, thật dối trá! Khó trách biểu tẩu đá hắn! Biểu tẩu lựa chọn hoàn toàn sáng suốt a! (\* nghĩa: giả bộ nâng cao tư chất- mang ý mỉa mai và nhục mạ, ta kết câu này của baike “vì sao lại muốn giả bộ, bởi vì người trong cuộc mình cảm thấy mình còn chưa có đủ “13” tư chất , cho nên chỉ có thể dựa vào giả bộ ” )

“Đông –” chiêng trống gõ vang, trận đấu thứ ba rốt cục cũng bắt đầu.

Long Trạch Cảnh Thiên tựu như tên đã căng trên cung tiến về phía Hoàn Nhan Khang, vũ khí của hắn là một thanh bảo kiếm màu xanh, thấy Long Trạch Cảnh Thiên “khẩn cấp” như vậy, Hoàn Nhan Khang nở nụ cười. Người này thật là không có tính nhẫn nại, một khi đã như vậy, cứ dựa theo lời biểu tẩu nói, bồi\* hắn vui đùa một chút đi! (\*theo, tiếp….ta dùng từ Hán- Việt cho nó cổ )

Hoàn Nhan Khang lúc này cũng không có phát đấu khí, Mộ Dung Thất Thất chính là nhìn trúng khinh công của hắn, muốn hắn “chơi đùa” cùng Long Trạch Cảnh Thiên. Quả nhiên, cuộc tranh tài này không qua một lát liền biến thành một cuộc truy đuổi. Long Trạch Cảnh Thiên là mèo, Hoàn Nhan Khang là chuột, trò chơi diễn mèo vờn chuột trên sàn đấu bắt đầu.

Vô sỉ! Long Trạch Cảnh Thiên không nhịn âm thầm mắng Hoàn Nhan Khang một tiếng.

Hoàn Nhan Khang làm vậy đơn giản là muốn tiêu hao thời gian, thuận tiện tiêu hao thể lực cùng đấu khí của hắn, hơn nữa, lúc trước khi ở Trấn Yêu tháp, hai chân hắn đã bị thương, tuy rằng thuốc của Mộ Dung Thất Thất cho thực sự rất tốt, vết thương hôm nay đã gần kết vảy, nhưng thuốc cũng không phải là linh đan diệu dược gì, trên chân hắn còn quấn băng gạc, vẫn bị thương! Người này rõ ràng chính là muốn dây dưa lâu dài cùng hắn !

Long Trạch Cảnh Thiên đoán đúng rồi, Hoàn Nhan Khang đúng thực tính toán tiếp tục chơi như vậy. Khi Mộ Dung Thất Thất nói cho hắn biết, chân Long Trạch Cảnh Thiên mới khôi phục đến năm phần, nhiều lắm cũng chỉ mới kết vảy, còn chưa có hoàn toàn bình phục, hắn đã tính toán đánh trận lâu dài với Long Trạch Cảnh Thiên. Vẫn là biểu tẩu nói rất đúng, mèo trắng mèo đen, bắt được chuột mới chính là mèo tốt\*. Quản khỉ gió hắn ra cái chiêu gì, biện pháp gì, thắng trận mới là vương đạo! Dù sao hắn cũng không để ý mấy thứ kia danh tiếng kia, lần này hắn phải đùa chết Long Trạch Cảnh Thiên! Phải phế đi đôi chân kia của hắn! Ai bảo hắn lại đi nhớ thương biểu tẩu ! Biểu tẩu là của biểu ca ! (\*ai thèm để ý quá trình, quan trọng là kết quả)

Lúc trước, khi tham dự vòng sơ tuyển, Hoàn Nhan Khang cũng đã nhận ra ánh mắt “bất chính” của Long Trạch Cảnh Thiên đối với Mộ Dung Thất Thất.

Nam nhân như vậy, thực đúng là cực kỳ trơ trẽn! Ban đầu hưu biểu tẩu, lúc này lại muốn lần nữa bắt đầu, thiên hạ làm gì có chuyện tốt đẹp như vậy ! Huống chi chỉ có Phượng Thương biểu ca của hắn, mới xứng với Mộ Dung Thất Thất, người khác đều là mây bay!

Trên sàn đấu Hoàn Nhan Khang rất hăng hái, Long Trạch Cảnh Thiên ở phía sau hắn cũng mạnh mẽ đuổi đánh, bất đắc dĩ, Hoàn Nhan Khang dường như có một ánh mắt phía sau gáy, luôn ở lúc Long Trạch Cảnh Thiên sắp đuổi kịp thì lập tức chạy nhanh thoát khỏi phạm vi công kích của hắn, khiến cho Long Trạch Cảnh Thiên hoàn toàn bó tay với Hoàn Nhan Khang, rồi lại không thể không bội phục khinh công của Hoàn Nhan Khang.

Hoàn Nhan Khang quay đầu lại nhìn Long Trạch Cảnh Thiên, khóe miệng lộ ra một nụ cười xấu xa, “Tĩnh Vương, tiếp tục a! Trước tiên làm nóng cơ thể đã rồi hãy đánh! Ta còn không có nóng người đây!”

Phốc — trên khán đài người xem kém chút nữa thì phun máu, đầu óc người này có vấn đề không, bọn họ đã chạy một trăm lẻ tám vòng rồi, cái gì gọi là nóng người? Chạy lâu như vậy, còn không có nóng người? Xem ra vị hoàng tử điện hạ này là cố ý trêu chọc vương gia Tây Kỳ quốc!

Nếu là ở nước khác, quần chúng xem cuộc thi nhất định sẽ nhổ nước miếng, để cho Hoàn Nhan Khang lăn xuống! Nhưng là bây giờ đang ở Bắc Chu quốc, dân chúng Bắc Chu thấy vậy vui mừng a, dù sao chỉ cần Ngũ hoàng tử có thể thắng, quản hắn dùng cái biện pháp khỉ gió gì !

Vì trợ giúp Hoàn Nhan Khang, còn có người ở khán đài lên tiếng ủng hộ, “Điện hạ, cứ từ từ làm nóng người! Bọn ta còn có thời gian!”

“Đúng vậy a, điện hạ! Cùng lắm thì ở chỗ này ăn cơm tối !”

Những lời dân chúng Bắc Chu nói truyền tới tai Mộ Dung Thanh Liên, xém chút nữa đem nàng tức chết.

“Những người Bắc Chu này thật không biết xấu hổ!”

Mộ Dung Thanh Liên mắng lên, chưa từng thấy có một hoàng tử đáng ghét như vậy, rõ ràng châb của Tĩnh Vương đang bị thương, lại dùng phương thức bỉ ổi như vậy tới tranh tài, thật quá ti tiện đi! Lại càng không cần phải nói những người Bắc Chu ồn ào kia! Thật là có cái dạng gì hoàng tử sẽ có cái dạng đó dân chúng!

Thấy “bộ dáng đáng ghê tởm” của dân chúng Bắc Chu , Mộ Dung Thanh Liên lại nghĩ tới tiện nhân Mộ Dung Thất Thất, thật là giống nhau đều đê tiện, đáng ghét cực độ! Đợi lát nữa đến phiên nàng, nàng nhất định phải hảo hảo dạy dỗ Mộ Dung Thất Thất, hung hăng dẫm đạp lòng tự tôn chó má của nàng ta xuống mặt đất! Nhất định!

Mộ Dung Thanh Liên lo lắng cho Long Trạch Cảnh Thiên, ở phía khác, Hoàn Nhan Bảo Châu nhìn thấy vậy, trái tim cũng thót lên tới cổ họng. Mặc dù nàng cũng không biết chuyện hai chân của Long Trạch Cảnh Thiên từng bị thương trên Trấn Yêu tháp, nhưng mà lại thấy vẻ nghiêm trọng trên mặt hắn lúc này, trong lòng không khỏi đem Hoàn Nhan Khang ra mắng vô số lần.

Trên sàn đấu, Hoàn Nhan Khang thoải mái chơi đùa. Nếu không phải Mộ Dung Thất Thất bắt đầu chỉ điểm cho hắn, lúc này chỉ sợ hắn sớm đã phát đấu khí, cùng Long Trạch Cảnh Thiên cứng đối cứng rồi, hiện tại lại tốt, hắn dồi dào sức sống, dễ dàng, thỉnh thoảng còn dừng lại nghỉ ngơi một chút, lấy hơi, cảm giác sáng khoái!

Ngược lại với Hoàn Nhan Khang,vết thương dưới chân Long Trạch Cảnh Thiên bởi vì thời gian dài chạy trốn đã nứt ra rồi, máu dần dần lan tràn ra băng gạt, trong giày một mảnh ướt nhẹp . Thống khổ nhất chính là, hắn có mồ hôi chân, lúc này hai cái chân tản mát ra mồ hôi nóng lớn, miệng vết thương nhiễm phải mồ hôi có muối, rát đau đến mức người thường khó có thể chịu được.

Mẹ kiếp ! Cho dù Long Trạch Cảnh Thiên luôn muốn chú ý hình tượng, hiện tại cũng hận không được mở miệng mắng! Nhìn vẻ mặt cợt nhả của Hoàn Nhan Khang, trong lòng lại càng hận không thể bắt lấy hắn, một kiếm cắt phăng đầu hắn.

Hoàn Nhan Khang nhận thấy được sự khác thường Long Trạch Cảnh Thiên, nhìn kỹ, đúng như theo lời Mộ Dung Thất Thất, mũi giàu đen của Long Trạch Cảnh Thiên đã sẫm màu hơn, mà đế giày màu trắng lại nhiễm đỏ, xem ra hắn ta đã chịu đựng đến cực điểm, Hoàn Nhan Khang đối với Mộ Dung Thất Thất bội phục không thôi.

Bất quá, song song với bội phục, Hoàn Nhan Khang cũng hiểu rõ hơn, đắc tội Mộ Dung Thất Thất, ắt không có kết quả tốt . Vị biểu tẩu này, thông minh lanh lợi, hết sức thù dai, Long Trạch Cảnh Thiên đắc tội với biểu tẩu, đùng là xui tận mạng! Hắn sau này cũng phải cẩn thận một chút, không thể đắc tội với Mộ Dung Thất Thất, mắc công lại bị ngược đãi!

Long Trạch Cảnh Thiên dừng lại, không hề truy đuổi Hoàn Nhan Khang nữa, nếu còn như vậy, đôi chân của hắn nhất định sẽ bị phế bỏ. Hiện tại phải tốc chiến tốc thắng mới được! Hoàn Nhan Khang rõ ràng đang tiêu hao thời gian của hắn, muốn đem hắn đùa chết ở chỗ này, hắn đã bị lừa, không thể để cho tiểu nhân này được như ý nguyện được !

Long Trạch Cảnh Thiên bất động, Hoàn Nhan Khang cũng không động, đem một đôi tay làm thành cây quạt, quơ quơ bên hai má, vừa quạt gió còn vừa âm dương quái khí nói, “Ai nha, đúng là là nóng người a, chạy vài vòng, rốt cục cũng nóng, cả người đổ mồ hôi, một lát trở về cần phải chậm rãi thibf rgar đi tắm một cái mới được, nếu không thối thối, mỹ nhân sẽ không thích!”

Hoàn Nhan Khang lớn tiếng nói, phối hợp gương mặt cợt nhả, làm cho người ta hận không đi tới được tát hắn hai cái.

“Tiểu thư, có phải người nói với hắn biện pháp này hay không?” Tô Mi thấy Hoàn Nhan Khang như vậy, nhịn không được nở nụ cười , “Hắn cũng không đầu óc thông minh như vậy!”

Mộ Dung Thất Thất cười không có trả lời, cứ theo cái đà này, Long Trạch Cảnh Thiên không còn chịu đựng được được bao nhiêu lâu nữa. Nàng chưa bao giờ để ý việc dùng một ít thủ đoạn “Ti tiện” để chiến thắng đối thủ, chỉ cần có thể thắng, quản khỉ gió cái gì công bằng với không công bằng!

Công bằng, chẳng qua là cái mũ mà giai cấp thống trị muốn áp đặt trên đầu dân chúng mà thôi, nếu là công bằng, cũng sẽ không có chênh lệch giàu nghèo rồi! Nếu thực có công bằng, vậy khi Long Trạch Cảnh Thiên nhìn nàng bằng ánh mắt khinh thị, cho rằng nàng là phế vật, đó là công bằng đối đãi sao? Long Trạch Cảnh Thiên trầm mặc, hai mắt nhìn chằm chằm vào Hoàn Nhan Khang, nỗi đau đớn truyền đến từ chân khiến hăn không nhin được phải chú ý. Vết thương kết vảy , hiện tại lại rách ra, đau đớn từ chân bắt đầu lan tràn, kích thích đầu óc của hắn.

“Đưa ra vũ khí của ngươi, đường đường chánh chánh, giống như những người đàn ông với nhau cùng ta đánh một trận xem sao!”

Ý khiêu khích trong lời nói của Long Trạch Cảnh Thiên, đối với người khác là hữu dụng,nhưng đối với Hoàn Nhan Khang một chút hiệu quả cũng không có. Hắn cũng là nhận lầm người rồi! Vị hoàng tử này chưa bao giờ có bận tâm tới mặt mũi những thứ này, hắn mà quan tâm mặt mũi, thì hắn đã không phải là vị hoàng tử khiến hoàng đế và hoàng triều Bắc Chu nhức đầu rồi!

“Làm sao bây giờ, ta còn chưa khởi động xong a. Còn nữa, ta mới mười tám tuổi! Còn chưa có đại hôn! Ngay cả tình nhân đều không có! Không có trải qua tình yêu, có chỗ nào có thể gọi là nam nhân ! Xin gọi ta tiểu nam sinh đi! Ta còn là rất thuần khiết !”Khi Hoàn Nhan Khang nói lời này, quay đầu hướng Tô Mi vứt một cái mị nhã.

“Phốc –” Tô Mi sém chút nữa phun máu, người này thật là, trong trường hợp nghiêm túc như vậy , thế nhưng nói những lời lạc đề này! Vừa nghĩ tới nội dung trong lời nói của hắn , quả thực là hư nha! Thật không hổ là đăng đồ tử!

Ngược lại với Tô Mi, Mộ Dung Thất Thất càng ngày càng thưởng thức Hoàn Nhan Khang, hắn quả nhiên là một “kỳ quan” trong hoàng thất, là một “loại” khác. Da mặt đủ dày! Cũng không biết Long Trạch Cảnh Thiên gặp phải loại người như vậy sẽ như thế nào !

Quả nhiên, Long Trạch Cảnh Thiên bị Hoàn Nhan Khang làm cho có chút phát điên, người này thật sự là hoàng tử Bắc Chu hoàng thất sao? Tại sao không biết điều như vậy? Da mặt quả thực so sánh với thành tường còn dày hơn! Tại sao Bắc Chu quốc lại sinh ra một hoàng tử quái vật như vậy!

Hoàn Nhan Khang đã trực tiếp bị Long Trạch Cảnh Thiên quy là loại người”Nói chuyện không đâu”, nói chuyện với người không hiểu ngôn ngữ loài người như vậy, không bằng trực tiếp động thủ cho thống khoái!

Đã nghỉ ngơi một lát, Long Trạch Cảnh Thiên mặc dù mặt ngoài như cũ bày ra một bộ bộ dáng rất mệt mỏi , nhưng là tay nắm bảo kiếm lại âm thầm vận công. Nhất định phải một lần đem đối phương đánh gục! Để cho hắn không thể lớn lối được nữa!

Tâm tư Long Trạch Cảnh Thiên , Hoàn Nhan Khang làm bộ không có nhìn thấy, ngược lại tiếp tục vứt cho Tô Mi một cái mị nhãn, phảng phất đây không phải là hắn võ đài, mà là nơi hắn lấy lòng mĩ nhân.

“Tên hỗn đản! Rốt cuộc có thi đấu hay không thế!” Thấy mọi người rối rít hướng bên này nhìn, Tô Mi gương mặt như bị lửa thiêu đốt , trợn mắt nhìn Hoàn Nhan Khang một cái, nhưng là trong lời nói oán giận nhưng mang theo chút vị ngọt.

“Ai, có người thương yêu ! thật là tốt!”

Mộ Dung Thất Thất không nhịn được cảm thán , lại bị Phượng Thương kéo vào trong ngực, “Khanh Khanh rất hâm mộ A Khang cùng Tô Mi sao? Chẳng lẽ ta đối với Khanh Khanh không tốt sao? Vì sao hâm mộ người khác chứ?”

Phượng Thương lại bắt đầu không có chuyện gì liền tìm dấm chua ăn, Mộ Dung Thất Thất dứt khoát khinh bỉ hắn , “Vương gia, người ta chẳng qua là cảm thán một chút thôi! Tô Mi đi theo ta đây nhiều năm, hiện tại con gái lớn không dùng được, ta đều có một loại ý nghĩ như gả nữ nhi vậy!”

Nghe được Mộ Dung Thất Thất cùng Phượng Thương nói chuyện, Tô Mi đứng lên, “Tiểu thư xấu quá! Ta không để ý tới tiểu thư nữa!” dậm chân, Tô Mi quay thân rời đi khỏi khán đài.

“Hì hì!” Tố Nguyệt che miệng cười, không ngờ lại bị Mộ Dung Thất Thất bắt được rồi, “Tố Nguyệt, Tô Mi có người thương rồi, ngươi cũng cố gắng lên a! Ta còn chờ ăn bánh kẹo cưới của ngươi đây! Đến lúc đó các ngươi cùng nhau xuất giá, vậy thật là tốt a!”

“Tiểu thư!” Tố Nguyệt xấu hổ , “Tiểu thư trêu chọc Tô Mi, lúc này lại đem ta tới đùa giỡn! Ta sẽ không lập gia đình, ta đây cả đời cũng sẽ đi theo tiểu thư, hầu hạ tiểu thư!”

“ách ách –” thấy Tố Nguyệt như vậy, Mộ Dung Thất Thất không nhịn được chẹp miêng hai tiếng, “Chờ ta gả đi, ngươi chẳng lẻ muốn làm nha đầu hồi môn\*?” (\*thường thì nha đầu hồi môn phải phục vụ cả chồng của tiểu thư nhà họ)

“Tiểu thư!” Tố Nguyệt mặt hoàn toàn đỏ bừng rồi, nàng mới không cần làm nha đầu hồi môn đâa! Nàng chỉ muốn đi theo Mộ Dung Thất Thất, chưa từng có nghĩ tới điều gì khác.”Tiểu thư nếu còn nói mò nữa, ta cùng Tô Mi sẽ nghỉ chơi với người!”

“Được được được, ta không nói! Ta giữ lại ngươi, đem Tô Mi nha đầu kia đuổi gả đi ra ngoài, sau này ngươi hãy theo ta, không lấy chồng!”

Mộ Dung Thất Thất khoát tay cầu xin tha thứ, làm ra vẻ đầu hàng , chọc cho Tố Nguyệt nở nụ cười, mà lúc này, trên sàn đấu hai người giằng co đã qua thật lâu. Long Trạch Cảnh Thiên đứng bất động, Hoàn Nhan Khang cũng không muốn động, tiếp tục nở nụ cười xấu xa, hết nhìn đông tới nhìn tây, phảng phất không phải là đang tranh tài, mà là đang đi giao du.

Thái độ của Hoàn Nhan Khang trực tiếp kích thích Long Trạch Cảnh Thiên. Tên khốn kiếp này! Hắn đem trận đấu này xem là cái gì? Thực quá không tôn trọng cuộc thi! Long Trạch Cảnh Thiên hận không tiến lên được túm lấy cổ của Hoàn Nhan Khang . Hắn coi Hoàn Nhan Khang còn hơn cả người vô sỉ, người này thật là bại hoại của hoàng thất!

Đối với sắc mặt khó coi của Long Trạch Cảnh Thiên, Hoàn Nhan Khang trực tiếp làm như không thấy, một lát lại gãi gãi lỗ tai, một lát lại lười biếng duỗi duỗi lưng mỏi, một lát lại nhìn mây trôi, tóm lại, vô cùng an nhàn thanh thản. Khi thấy Tô Mi đi tới dưới đài cuộc thi dưới trận, Hoàn Nhan Khang xoay người đối với nàng phất tay, “Tiểu Mi nhi! Ta ở chỗ này!”

Cơ hội đã tới! Long Trạch Cảnh Thiên liếc mắt đến Hoàn Nhan Khang “đang không chú ý” , nhảy dựng lên, hét lớn một tiếng, bảo kiếm đâm về phía sau lưng Hoàn Nhan Khang.

“Cẩn thận!” Thấy Long Trạch Cảnh Thiên sát khí đầy người phi thân xông về Hoàn Nhan Khang , Tô Mi kêu lên, nhưng là đã trễ, kiếm khí của Long Trạch Cảnh Thiên đã thẳng ép tới phía sau lưng Hoàn Nhan Khang.

“Điện hạ, giết hắn đi!” Thấy như vậy một màn, Mộ Dung Thanh Liên không nhịn được siết chặt quả đấm, hưng phấn mà kêu lên.

Sau khi bị Hoàn Nhan Khang trêu chọc lâu như vậy , Long Trạch Cảnh Thiên khóe miệng rốt cục lộ ra vẻ nụ cười tàn nhẫn. Dám trêu chọc hắn? Thiên hạ này làm gì có chuyện tốt đẹp như vậy. Hắn là Tĩnh Vương Tây kỳ quốc Long Trạch Cảnh Thiên! Không phải ai cũng có thể đùa bỡn !

Bảo kiếm ở phía sau sáng rực một mảng u quang, chạy phía xương sống sau lưng Hoàn Nhan Khang, Mộ Dung Thất Thất không có kích động như Tô Mi, nhưng tay nàng nắm chặt bàn tay Phượng Thương , trong lòng cũng rất khẩn trương.

“Không có chuyện gì!” Phượng Thương bình tĩnh hơn nhiều, bản lãnh của Hoàn Nhan Khang , hắn làm sao không rõ , nếu như vậy mà đã tránh không khỏi, vậy hắn cũng thật sự là quá yếu kém rồi!

Đang lúc bảo kiếm sắp đâm đang sau lưng, Hoàn Nhan Khang lật người một cái, rớt ra khỏi sàn đấu, bám vào tẳng đá lớn bên cạnh.

Một kiếm đâm vào không khí, ngoài dự đoán của Long Trạch Cảnh Thiên, nhìn đến hai cặp tay kia, bảo kiếm của Long Trạch Cảnh Thiên không chút lưu tình đối với ngón tay của Hoàn Nhan Khang chém qua, “Loảng xoảng –” Hoàn Nhan Khang tung mình đi lên, hai chân đá vào bảo kiếm của Long Trạch Cảnh Thiên , tạo ra một trận kim quang.

Long Trạch Cảnh Thiên lúc này mới phát hiện, mũi giày của Hoàn Nhan Khang có một thanh chủy thủ sáng lạnh.

“Không tốt!” Long Trạch Cảnh Thiên hô to một tiếng, không lường trước Hoàn Nhan Khang đá hai chân. Thấy một màn như vậy, Mộ Dung Thất Thất mới hiểu Hoàn Nhan Khang lợi hại nhất là cặp chân kia. Mau, ngoan, sắc bén! Hoàn Nhan Khang hai chân không ngừng mà công kích hạ bàn Long Trạch Cảnh Thiên , đặc biệt là hai chân của hắn. Nhiều chiêu mang theo sát khí!

“Hô –” thấy thế, Tô Mi rốt cục thở phào nhẹ nhỏm, trong lòng cũng đem Hoàn Nhan Khang oán giận một trận. Người nầy, thật chỉ khiến cho người ta lo lắng, một chút cũng không bớt việc! (TC: Mi nhi đổ ùi mà hk chịu thừa nhận)

Chẳng qua là chốc lát, Long Trạch Cảnh Thiên rơi vào thế bị động, hai chân của hắn vốn là cũng đã đau nhức vô cùng, nhưng bây giờ lại bị Hoàn Nhan Khang công kích như vậy. Dần dần , theo mỗi bước đi của Long Trạch Cảnh Thiên, trên mặt đất sẽ xuất hiện một vết máu đỏ lòm, thấy một màn như vậy, mọi người không nhịn được đứng lên.

Không thể như vậy! Không thể thua! Long Trạch Cảnh Thiên cắn răng. Hắn là Tĩnh Vương Tây Kỳ quốc, sao có thể bại bởi hoàng tử Bắc Chu quốc đây! Vậy mặt mũi của hắn ở đâu !

Chờ Hoàn Nhan Khang đột kích lần nữa, Long Trạch Cảnh Thiên không trốn không tránh, “Vụt –” trên hai chân bị đánh hai đao.

“Vương gia!” Mộ Dung Thanh Liên kinh hô lên, nhưng Long Trạch Cảnh Thiên tựa hồ cũng không có cảm giác được đau, không có cơ hội thở dốc, hắn một kiếm đâm về Hoàn Nhan Khang. Để cho Hoàn Nhan Khang đâm trúng mình, chính là muốn tìm kiếm đi một lần cơ hội hắn tới gần! Hiện tại hắn đã đem Hoàn Nhan Khang dẫn tới bên mép sân thi đấu, hiện tại chờ chính là cơ hội! Long Trạch Cảnh Thiên nếu lấy hy sinh hai chân làm cái giá, chính là muốn tìm cơ hội cho mình,khiến cho Hoàn Nhan Khang có chút kính nể, mà một kiếm đột kích của hắn, khiến hắn tránh né không kịp, không thể làm gì khác hơn là giơ tay trái, một phát bắt được bảo kiếm của Long Trạch Cảnh Thiên .

“A –” thính phòng có người kêu lên.

“Vụt –” Long Trạch Cảnh Thiên không có thu tay lại, bảo kiếm như cũ hướng phía trước đâm vào, mà Hoàn Nhan Khang nắm bảo kiếm trong tay, thì bị bảo kiếm xuyên qua. Lúc này, hai người mặt đối mặt, khoảng cách chỉ có một ngón tay .

“Ha hả –” Hoàn Nhan Khang bỗng nhiên nở nụ cười, khiến cho Long Trạch Cảnh Thiên trong lòng dâng lên một cổ dự cảm xấu, “Tĩnh Vương, không phải là chỉ có ngươi mới hiểu được một tay để bảo toàn cho mình!”

Nói xong, Hoàn Nhan Khang hữu quyền kết kết đánh vào bộ ngực của Long Trạch Cảnh Thiên .”phụt!” Long Trạch Cảnh Thiên buông tay, ngửa ra phía sau rơi xuống đài cuộc thi .

Hoàn Nhan Khang đã mất bảo kiếm trong tay, nghiêm túc nhìn Long Trạch Cảnh Thiên, trên bàn tay máu tươi từng giọt nhỏ trên mặt đất.”Ngươi thua! Bất quá ngươi là một đối thủ đáng giá kính nể !”

Chờ Hoàn Nhan Khang xuống đài, Tô Mi lập tức nghênh đón, nắm tay của hắn, nhìn ngón tay hăn bị mũi kiếm làm bị thương, còn lộ ra xương trắng, Tô Mi đau lòng nước mắt rớt xuống.”Ngươi ,thằng ngốc này !”

“Tiểu Mi nhi, nước mắt của nàng là vì ta mà rơi sao?” Hoàn Nhan Khang ngón tay nhẹ nhàng mà lau đi nước mắt Tô Mi đặt ở miệng, nếm. “Nước mắt là khổ sở , ta không thích! Sau này cũng không muốn nàng rơi lệ! Ta thích nhìn bộ dáng cay cú của nàng hơn!”

Hoàn Nhan Khang nói ra lời nói dịu dàng vậy…, khiến Tô Mi nước mắt rơi càng thêm nhiều hơn, “Ngươi là tên khốn kiếp, chẳng lẽ ngươi không biết người ta lo lắng sao!”

“Ai nha nha!” Bị Tô Mi mắng, Hoàn Nhan Khang tâm tình rất tốt, nhưng làm ra vẻ mặt thống khổ , “Tiểu Mi nhi, nàng nếu là không để cho ta chữa thương, ta đây tay sau này sợ là bị phế đi!”

Tô Mi lúc này mới nhớ tới chuyện tay Hoàn Nhan Khang bị thương, vội vàng mang hắn đi băng bó.

Bên này, Long Trạch Cảnh Thiên cũng trở về. Thấy đại phu giúp Long Trạch Cảnh Thiên băng bó vết thương bắp chân và chân, nước mắt của Mộ Dung Thanh Liên đảo quanh hốc mắt.”Không có thương tổn gân cốt, chẳng qua là bị thương ngoài da!” Mặc dù đại phu nói như thế, nhưng là Mộ Dung Thanh Liên vẫn cảm thấy bộ ngực mình đau quá.

Nếu như không phải bởi vì mình sợ chuột, không chạy qua xích sắt kia, Long Trạch Cảnh Thiên căn bản sẽ không bị thương, cũng sẽ không ở trên đấu trường bị tên khốn Hoàn Nhan Khang kia khi dễ.

“Đừng khóc, chuẩn bị một chút, hảo hảo tranh tài!” Long Trạch Cảnh Thiên vẻ mặt có chút mỏi mệt , thua ở cuộc tranh tài này, hắn bắt đầu cảm thấy không còn chút hứng thú với cuộc thi Tứ quốc tranh bá này nữa. Mộ Dung Thanh Liên đấu với Mộ Dung Thất Thất, hắn có trực giác rằng Mộ Dung Thất Thất sẽ thắng.

Mộ Dung Thanh Liên cũng không biết trong lòng Long Trạch Cảnh Thiên đã chuẩn bị sãn tư tưởng thua cuộc, ngược lại bởi vì hắn nói những lờ này mà lòng tự tin gấp trăm lần, “Vương gia yên tâm, ta nhất định sẽ thắng !”

Mộ Dung Thanh Liên một lòng nghĩ thắng Mộ Dung Thất Thất vì Long Trạch Cảnh Thiên báo thù, Mộ Dung Thất Thất lại chậm rãi cởi áo lông cáo, chậm rãi bước lên đài thi.

Hôm nay là tranh tài, nàng vận một bộ hồng y. Màu sắc cũng không quá sặc sỡ, lại khiến cho Mộ Dung Thất Thất càng linh động thoát tục, uyển chuyển cao ngạo như đóa hồng mai tuyết, nở rộ trông mùa đông khắc nhiệt này .

Thời điểm Mộ Dung Thanh Liên màng một bộ mặt thù hận sâu lên sân thi đấu, Mộ Dung Thất Thất khẽ cười một tiếng, “Tới rồi!”

Nhìn Mộ Dung Thất Thất phong đạm khinh vân trước mặt, Mộ Dung Thanh Liên nhất thời phát hỏa, “Vụt –” rút ra nhuyễn kiếm, đấu khí cũng trong nháy mắt phát ra bên ngoài.

“Ơ, còn nghiêm túc như vậy? Ngươi đã nghiêm túc vậy, ta đây cũng tốt theo cùng ngươi!”

Giống như khi đánh nhau cùng với Cổ Lệ , Mộ Dung Thất Thất chọn vũ khí như cũ là một đoạn Hồng sa, thấy Mộ Dung Thất Thất bình tĩnh như vậy, Già Lam không nhịn được gật đầu, “Khí phách không tệ! Không biết kết quả như thế nào!”

“Già Lam đại nhân, ngài cảm thấy người nào sẽ thắng?” Kim Vũ đứng ở bên cạnh Già Lam, ngó chừng hai nữ tử trên trận đấu.

“Mộ Dung Thất Thất.”

“Vì sao?” Già Lam trả lời khiến cho Kim Vũ cảm thấy bất ngờ.

“Trực giác.”

“Nhưng là chúng ta ở tầng thứ sáu tìm được Trân Châu, theo như chứng minh, là một chuỗi dây chuyền Trân Châu, dây chuyền đó là của Mộ Dung Thanh Liên a!” Kim Vũ thanh âm tràn đầy nghi ngờ.

“A, nàng có thể qua cửa, cũng không có nghĩa trong cuộc thi tranh tài nàng sẽ thắng, chờ xem đi!”

Mộ Dung Thất Thất cùng Mộ Dung Thanh Liên đã không còn nể mặt tỷ muội , lúc này cũng không nói những lời khách sáo kia nữa, chờ chiêng trống vừa vang lên, hai người thực sự xuất chiêu.

Đây là trận cuối cùng của cuộc thi Tứ quốc tranh bá, cũng là trận mấu chốt nhất của một cuộc tranh tài. Lúc trước Bắc Chu quốc đã thắng hai trận vượt lên dẫn đầu, hiện tại nếu Mộ Dung Thanh Liên thắng, hai nước chính là ngang tay, vậy thì còn phải mở một cuộc so tài nữa.

Tuyển thủ hai nước , tất cả mọi người đều thấy rõ ràng. Mộ Dung Thanh Liên là màu xanh ngũ đoạn, lấy nàng là mười lăm tuổi so sánh, đã cấp bậc như vậy, rất không tệ rồi. Nhìn lại bên này, Mộ Dung Thất Thất không đấu khí, trong truyền thuyết là nữa nhân phế vật , cuộc tranh tài này nàng thật có thể ứng phó sao?

Cái vấn đề này quanh quẩn trong tim bách tính, tất cả mọi người nhìn không chớp mắt vào tỷ muội Mộ Dung gia , muốn biết ai rốt cuốc ai hơn ai .

Mộ Dung Thất Thất không có tính toán cùng Mộ Dung Thanh Liên khách khí, cho nên vừa lên đã động hồng sa hướng về phía Mộ Dung Thanh Liên.

Nguy hiểm! Mộ Dung Thanh Liên thần kinh cảm giác được nguy hiểm đã tới, muốn tránh nhanh chóng, không khởi lường trước được tốc độ của Mộ Dung Thất Thất lại nhanh như vậy, nhanh đến mức làm cho nàng còn không có kịp nghiêng người, Hồng sa đã nặng nề đánh vào nàng.

“Ba !” Một tiếng, Mộ Dung Thanh Liên không nhịn được nhẹ giọng hô đau .

“Đau ?” Mộ Dung Thất Thất khóe miệng lộ ra nụ cười tà mị, “Đau hơn còn ở phía sau!” “Ba !” một lần nữa , Hồng sa lại đánh lên người Mộ Dung Thanh Liên, lần này lực lớn hơn nữa, trực tiếp đem Mộ Dung Thanh Liên đánh gục trên mặt đất.

Mộ Dung Thanh Liên còn không có xuất thủ, đã bị đối phương đánh ngã trên mặt đất, khiến cho tuyển thủ Tây kỳ quốc ôm sợ hãi trong lòng, một tràng âm thanh bất mãn vang lên, phảng phất chỉ xem Mộ Dung Thanh Liên chính là một cái gối thêu hoa.

“Mộ Dung Thất Thất!” Mộ Dung Thanh Liên không nghĩ tới Mộ Dung Thất Thất lại dùng phương thức như thế tới “Nhục nhã” nàng, một đại cô nương, bị đối phướng đánh vào mông trước mắt nhiều người thật là mất mặt a!

“A –” Mộ Dung Thất Thất không nghe nhưng lời nói của Mộ Dung Thanh Liên…, mà lại quơ Hồng sa lên, lần nữa hướng Mộ Dung Thanh Liên đánh tới.

Hai đoạn Hồng sa, giống như con hồng xà, trường miệng to như chậu máu, nghĩ muốn cắn nuốt Mộ Dung Thanh Liên.

Lần này Mộ Dung Thanh Liên có chuẩn bị, không đợi Hồng sa tới, tung mình lăn hướng khác, “Ba !” Hồng sa nện ở trên mặt đất, tóe lên một mảng hòn đá nhỏ, một viên đá bắn lên mặt Mộ Dung Thanh Liên, lập tức trên trán sưng một cục lớn.

Lúc trước nhịn Mộ Dung Thanh Liên lâu như vậy, lần này Mộ Dung Thất Thất cũng không đơn giản là nghĩ muốn dạy dỗ Mộ Dung Thanh Liên như vậy, mà nàng muốn giết Mộ Dung Thanh Liên. Trong cuộc thi tứ quốc tranh bá cũng có nhiều người chết đi, ở cuộc thi giết Mộ Dung Thanh Liên, bất quá chỉ là chút chuyện nhỏ, cho nên Mộ Dung Thất Thất căn bản không có nghĩ tới việc tha cho Mộ Dung Thanh Liên, cũng không có ý định cho nàng cơ hội cầu xin tha thứ.

“Ba ba ba!” Hồng sa theo sát Mộ Dung Thanh Liên, một lần lại một lần đánh lên người Mộ Dung Thanh Liên.

Lúc trước cùng Cổ Lệ quyết đấu, Mộ Dung Thất Thất có lòng muốn trêu chọc Cổ Lệ, cho nên Hồng sa chẳng qua là đánh vào phiến đá bên cạnh Cổ Lệ, cũng không có đả thương nàng. Mà lần này, hồng sa của Mộ Dung Thất Thất chính xác không có lầm đánh lên người Mộ Dung Thanh Liên.

Lúc này, Mộ Dung Thanh Liên cả người bị đánh, đau đến mức xém chút nước chảy nước mắt. Đấu khí của nàng hoàn toàn không có bất kỳ chỗ dùng nào, một là bởi vì căn bản nhích không tới gần được Mộ Dung Thất Thất, hai là Mộ Dung Thất Thất căn bản cũng không cho nàng cơ hội xuất thủ.

Công kích, không ngừng mà công kích, đây là nguyên tắc của Mộ Dung Thất Thất .

Làm một người mất đi quyền chủ động, cũng tương đương đem tánh mạng giao cho người khác, cho nên vì sống sót, phải đầu tiên nắm giữ quyền chủ động. Đây là nghĩa phụ trước kia dạy , nàng cũng chưa bao giờ quên .

“Ba !” Hồng sa lần này quật tới trên mặt Mộ Dung Thanh Liên , lập tức, má trái nàng ta sưng đỏ , sưng lên như cái bánh bao màu đỏ.

Thấy Hồng sa lần nữa đánh tới, Mộ Dung Thanh Liên muốn đi ngăn trở mặt mình, lại chậm một nhịp, Hồng sa quật trên má phải nàng, hiện tại mặt Mộ Dung Thanh Liên đã sưng đỏ còn giống đầu heo hơn, gặp phải bộ dáng kia của nàng ta, quần chúng xem cuộc thi “Ha ha” cười lớn lên,còn có người lớn tiếng la”Tốt” , còn có người vỗ tay ủng hộ Mộ Dung Thất Thất.

Thấy Mộ Dung Thất Thất giận đánh lên Mộ Dung Thanh Liên, Hoàn Nhan Bảo Châu không nhịn được rùng mình một cái.

Thì ra là nàng nghĩ sai rồi, trước kia cho là Mộ Dung Thất Thất dựa vào bên cạnh có tỳ nữ là cao thủ, mới kiêu ngạo cuồng vọng như vậy, hiện tại nàng rốt cục cũng hiểu, Mộ Dung Thất Thất căn bản không cần dựa vào bất luận kẻ nào, nàng chính là một cường giả, cho nên mới có thể ngang ngược như vậy.

Mộ Dung Thất Thất, ngươi giấu diếm thật sâu! Ngươi lừa tất cả mọi người !

Vừa nghĩ tới mình bị Mộ Dung Thất Thất hãm hại đau khổ như vậy, mẫu thân không có , hài tử không có , vị trí Vương Phi nhanh như vậy sẽ đến tay cũng không có , Hoàn Nhan Bảo Châu nắm chặt bàn tay, tàn bạo nhìn Mộ Dung Thất Thất, hận không thể tróc da của nàng, ăn thịt của nàng, uống máu của nàng.

Vẻ dị thường của Hoàn Nhan Bảo Châu rơi vào trong mắt của Cát Tường, nàng lặng yên đem một màn này ghi nhớ. Phượng Thương muốn nàng âm thầm ngó chừng Hoàn Nhan Bảo Châu, gặp phải dị thường thì hồi báo, cho nên Cát Tường vẫn chú ý đến Hoàn Nhan Bảo Châu.

Chẳng qua là hiện tại Hoàn Nhan Bảo Châu trong mắt chỉ có hận ý với Mộ Dung Thất Thất, nào chú ý tới việc Cát Tường núp trong bóng tối quan sát nhất cử nhất động của nàng?

“Biểu ca, biểu tẩu thật mạnh a. . . . . .” Đã băng bó kỹ tay trái , Hoàn Nhan Khang mở to mắt, bất khả tư nghị nhìn Mộ Dung Thất Thất.”Biểu ca, vậy còn đâu là biểu tẩu ôn nhu thiện lương, hòa ái dễ gần của ta? Tại sao cảm giác đáng sợ như vậy a!”

“Không tốt sao? Ta rất thích.” Phượng Thương đút một viên mứt táo vào trong miệng, “Nàng như vậy mới là đẹp nhất . . . . . .”

“A a a! Hai người các ngươi cũng thật là biến thái!” Nghe Phượng Thương nói…, Hoàn Nhan Khang vội vàng vọt đến vừa nói, “Biểu ca cùng biểu tẩu cùng biến thái! Các ngươi thật là tuyệt phối!”

Phượng Thương quay mặt sang, hướng Hoàn Nhan Khang cười một tiếng, “Ngươi nói thêm câu nữa, đợi nàng xuống tới, ta liền đem lời ngươi mới vừa nói, nói cho Khanh Khanh, bộ dáng tuấn mĩ của ngươi không biết có cùng Mộ Dung Thanh Liên giống nhau, biến thành đầu heo đây?”

Phượng Thương trên mặt nở nụ cười tà ác khiến cho Hoàn Nhan Khang rùng mình một cái, lập tức bồi thếm một khuôn mặt tươi cười, “Biểu ca, chúng ta là huynh đệ, lời này cũng đừng có nói cho biểu tẩu! Ngươi nhìn, ta còn muốn dựa vào gương mặt này để theo đuổi Tiểu Mi nhi đây! Biểu ca hạ thủ lưu tình a!”

“A –” không để ý đế vẻ mặt Hoàn Nhan Khang , Phượng Thương ánh mắt lần nữa đuổi theo hình bóng Mộ Dung Thất Thất.

Trên đài cao, Mộ Dung Thất Thất một thân hồng sắc tiên diễm, ở nói trời đông giá rét yên tĩnh nãy, giống như mặt trời ấm áp, chiếu sáng ánh mắt mọi người.

Ở trong mắt mọi ngươi, không có gì ngoài tiếng thét thảm thiết của Mộ Dung Thanh Liên , đây không phải là một cuộc tranh tài, mà là một cuộc múa đơn hoa lệ. Mộ Dung Thất Thất hồng sa trong tay vũ động, đứng tại chỗ hết lần này tới lần khác nhảy múa, nàng đem Hồng sa làm thành đạo cụ múa, trên không trung quơ, tạo thành những đường vòng cung thanh lệ, mà vòng eo mảnh khảnh của nàng lại chập chờn trong gió lạnh, hoàn toàn là một hình ảnh đẹp không sao tả xiết.

“Cô gái này là kỳ nhân.” Già Lam lẳng lặng yên nhìn Mộ Dung Thất Thất.

Không có người có thể đem việc giết người thành một vẻ nghệ thuật như thế, mặc dù Mộ Dung Thất Thất trên người tản ra sát khí rét lạnh, nhưng trên mặt nàng lại nở nụ cười, mỉm cười ngọt ngào, mặt mày ôn hòa, căn bản là không giống như đang giết người, phảng phất lại giống như đang hoàn thành một tác phẩm nghệ thuật.

Cô gái như vậy, khiến cho người phải nhịn không được muốn tìm tòi nghiên cứu nàng hết thảy. Không nghĩ tới lần này tới đại lục, còn có thể thấy được cô gái như Mộ Dung Thất Thất vậy . Chẳng qua là, Mộ Dung Thất Thất muốn giết Mộ Dung Thanh Liên, chuyện này hắn không thể khoanh tay đứng nhìn. Nếu như Mộ Dung Thanh Liên thật là người Di Sa muốn tìm, nếu như nàng chết, hắn làm sao hướng Di Sa bẩm báo đây?

Mộ Dung Thanh Liên chật vật không chịu nổi gục trên mặt đất, trên người nàng đau đến không có ngôn ngữ có thể hình dung ,hồng sa của Mộ Dung Thất Thất chẳng qua là quật ở trên người của nàng, nhưng là những nơi bị đánh kia toàn là nơi chủ chốt. Hiện tại, hai chân mắt cá chân đã trật khớp, bắp chân cũng trật khớp, trừ hai cánh tay còn có thể động, nàng căn bản cũng không có biện pháp đứng lên.

Nữ nhân này thật sự là đáng sợ! Mộ Dung Thanh Liên rốt cục cũng hiểu, Mộ Dung Thất Thất là người không thế chọc, nàng lúc trước có hành động lỗ mãng kia là hoàn toàn không có đầu óc, trong đầu hoàn toàn là phân, nàng làm sao có thể làm chuyện ngu xuẩn như vậy?

Trước khi tới Bắc Chu quốc, ca ca Mộ Dung Tuấn của nàng đã dặn dò nàng không nên đi tìm Mộ Dung Thất Thất gây phiền toái, lúc ấy nàng còn khinh thường, cảm thấy Mộ Dung Tuấn là chuyện nhỏ xé ra to, một phế vật thì có thể có tác dụng gì, bây giờ biết được thực lực chân thật của Mộ Dung Thất Thất, nàng thật hối hận! Thật sợ hãi!

“Thanh Liên, nhận thua đi , không cần kết quả!” Ngồi xem cuộc thi,Long Trạch Cảnh Thiên đã nhận ra Mộ Dung Thất Thất có ý muốn giết Mộ Dung Thanh Liên , lập tức ra lệnh với Mộ Dung Thanh Liên, “Mau, xuống đài đi!”

“A –” thấy Long Trạch Cảnh Thiên đối với Mộ Dung Thanh Liên ra lệnh, nghĩ lần nữa muốn cứu nàng, Mộ Dung Thất Thất cười. Từ trong tay nàng cứu được lần một lần hai, bây giờ còn nghĩ muốn cứu lần thứ ba nữa sao? Lần này Diêm vương tới cũng không cứu được nàng!

Trận chung kết tranh tài quy định là đem đối thủ đánh rớt xuống sân, hoặc là tự mình rời đấu trường nhận thua, nếu không tranh tài sẽ vẫn tiếp tục.

Mà Mộ Dung Thất Thất chính là bắt được điểm này, vừa rồi mục tiêu mới vẫn nhằm vào chân, mắt cá chân cùng bắp chân của nàng, chính là làm cho nàng không có cách nào rời đi khỏi đấu trường, như vậy, tranh tài sẽ vẫn kéo dài, cho đến khi nàng bị đánh chết.

Long Trạch Cảnh Thiên nói lời đó Mộ Dung Thanh Liên nghe được rất rõ ràng, nàng cũng biết Mộ Dung Thất Thất đích thị là muốn tìm cơ hội lần này muốn giết mình, cho nên mặc dù hai chân nàng bị trật khớp, nhưng nàng vẫn cố gắng bước về phía ngoài sân . Một bước, hai bước, ba bước. . . . . . Không đợi Mộ Dung Thanh Liên bò đến, Hồng sa đã song song quấn ở trên chân nàng, đem nàng lôi trở lại.

“Hảo muội muội, lúc trước ngươi không phải nói muốn cho ta xem thế nào sao? Hiện tại đã lâu như vậy, ta vẫn chưa xem được cái gì, như vậy sao được! Nếu không, ngươi để lại một chút máu, để cho ta thấy một chút màu Hồng, nói không chừng cuộc so tài này sẽ kết thúc.”

“Mộ Dung Thất Thất, ngươi không nên quá đáng quá mức!” Mộ Dung Thanh Liên cắn răng, cái gì thấy hồng? Đây không phải là làm cho nàng rơi máu sao! Nàng đã chật vật như vậy rồi, Mộ Dung Thất Thất rốt cuộc còn muốn như thế nào nữa?

“Ta quá đáng?” Lời này này từ miệng Mộ Dung Thanh Liên nói ra, Mộ Dung Thất Thất phảng phất nghe được chuyện cười thiên hạ, Hồng sa vũ động, đem Mộ Dung Thanh Liên quấn thật chặt, trực tiếp trói nàng ta kéo tới trước mặt mình.

“Khi mà phụ thân thi hành gia pháp đánh ta, là ai đã lén lút gắn đinh vào roi đây?”

## 74. Chương 81

Chương 81: Không trả lời, ta liền hôn nàng

Một câu kia của Mộ Dung Thất Thất khiến cho Mộ Dung Thanh Liên chấn động, đôi môi hồng nhuận\* khẽ run lên, “Ngươi, ngươi nói cái gì, ta không hiểu –” (\*đỏ hồng, đỏ phơn phớt)

“Ngươi không hiểu, hay là không thừa nhận?” Mộ Dung Thất Thất cười lạnh một tiếng, sát khí trên mặt càng thêm nồng đậm.

“Ta có nên cảm tạ ngươi thủ hạ lưu tình\* hay không nhỉ? May mà ngươi chỉ gắn thêm có hai cái đinh, nếu là hai mươi cái, ta đây không phải sẽ lập tức chết sao? Không. . . . . . Ngươi sẽ không gắn nhiều đinh như vậy, như vậy sẽ bại lộ tâm địa độc ác của ngươi, cho nên mới gắn có hai cái, một trái một phải, gắn chặt vào xương ta!” (\*là một thành ngữ gốc Hán, nghĩa là “Vì tình nghĩa mà khoan hồng vào lúc hành quyết”)

Nghĩ đến những chuyện mà chủ của thân thể này đã trải qua, ánh mắt Mộ Dung Thất Thất nhìn Mộ Dung Thanh Liên lại càng thêm băng lãnh\*. Lúc trước chủ thân thể đáng thương này, chính là chết ở trong tay những kẻ có tâm địa độc ác đó! Khi nàng xuyên qua , nếu không phải gặp được cha nuôi cùng sư phụ, được cứu trị đúng lúc, thì đôi chân này coi như bị phế đi. (\*lạnh như băng)

“Không, không, không phải là ta làm. . . . . .” Mộ Dung Thanh Liên lắc đầu, cắn môi. Mộ Dung Thất Thất cư nhiên tra được chuyện này là do nàng làm, điều này sao có thể chứ!

Nàng chỉ là muốn hung hăng giáo huấn Mộ Dung Thất Thất, cho nên sai người gắn mấy cái đinh trên những khe hở của roi hành gia pháp\*, sao cho chỉ cần đánh một roi duy nhất, cũng đủ để cái đinh kia găm chặt vào xương cốt của nàng ta. Nghe nói có người cũng bởi vì do như vậy mà hai chân bị tàn phế, không nghĩ tới Mộ Dung Thất Thất chẳng những bình an, còn học được võ công! (\*nguyên gốc: cờ lê….)

Khi Mộ Dung Thất Thất trở lại, nàng còn tưởng rằng Mộ Dung Thất Thất vận khí tốt\*, cái đinh kia chỉ cắm vào da thịt nàng , không làm thương tổn xương cốt. Hiện tại nghe Mộ Dung Thất Thất nói như vậy, Mộ Dung Thanh Liên mới hiểu được, lúc ấy, cái đinh kia xác thực đã đả thương nàng ta. Chẳng qua là, như vậy mà vẫn có thể sống sót! Thật là bất khả tư nghị\*\*! (\*may mắn- \*\*câu này dùng để miêu tả sự việc ngoài tưởng tượng, dự liệu, khó có thể xảy ra.)

“A –” thấy Mộ Dung Thanh Liên sắp chết đến nơi mà còn mạnh miệng như vậy, khuôn mặt của Mộ Dung Thất Thất đột nhiên mất đi vẻ băng lãnh, trở nên vô cùng nhu hòa, “Mặc kệ có phải là ngươi hay không, ta đều tính hết lên người ngươi!”

Không đợi Mộ Dung Thanh Liên hiểu ra âm mưu trong nụ cười ngọt ngào của mình đây, Mộ Dung Thất Thất tăng thêm lực, hồng sa\* trong tay siết chặt lấy Mộ Dung Thanh Liên. (\*tấm lụa hồng)

“A –” Mộ Dung Thanh Liên kêu thảm thiết, làn da của nàng bị ma sát bởi hồng sa, lập tức xuất hiện vết xước dày đặc, miệng vết thương nhỏ như sợi tơ, khiến máu tươi trong nháy mắt nhiễm đỏ bộ quần áo sáng màu của nàng.

Không tốt! Già Lam thất kinh, hắn thế nhưng không đoán trước được, Mộ Dung Thất Thất chỉ dựa vào một đoạn hồng sa mà có thể làm người ta bị thương thành như vậy.

“Đại nhân, đây là cuộc thi Tứ quốc tranh bá, chúng ta không thể can thiệp!” Thấy Già Lam muốn cứu Mộ Dung Thanh Liên, Kim Vũ lập tức bắt lấy cánh tay hắn, “Huống chi nàng ta yếu như vậy, sao có thể là người mà Di Sa đại nhân cần tìm!”

Già Lam biết Kim Vũ nói có lý, người có thể phá được ảo thuật của lầu sáu chẳng lẽ nào lại “kém cỏi” như vậy sao.

Chẳng qua là trước khi đến, Di Sa đã dặn hắn rất kỷ, thà rằng nhận lầm ngàn người, cũng đừng để chạy mất một. Cho nên, Mộ Dung Thanh Liên đến tột cùng có phải là người Di Sa muốn tìm hay không, chỉ có thể đợi ít ngày nữa để Di Sa tự mình xác nhận mới được. Còn nhiệm vụ của hắn, là phải bảo đảm trước lúc Di Sa đến, Mộ Dung Thanh Liên vẫn còn sống.

Khi hồng sa của Mộ Dung Thất Thất lại quấn quanh người Mộ Dung Thanh Liên lần nữa, một thân ảnh màu lam hiện ra ngay trước mặt Mộ Dung Thất Thất, “Vụt –” ngân quang\* lóe lên, tế đao\* trong tay Già Lam chém hồng sa thành hai đoạn. (\*ánh sáng bạc….\*\*thanh đao nhỏ, tinh tế)

“Cô nương, người ta đã nhận thua, cần gì phải làm tổn thương tánh mạng của người chứ! Tìm chỗ khoan dung mà độ lượng\*!” Vẫn là nụ cười trầm tĩnh kia, biểu tình của Già Lam cũng vẫn ôn hòa , bình tĩnh. Sự xuất hiện đột ngột của Già Lam khiến cho Mộ Dung Thất Thất bất ngờ, cũng làm cho Mộ Dung Thanh Liên thấy được hi vọng. (\*thành ngữ: khuyên người phải có lòng khoan dung)

“Cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tòa tháp, huống chi cô nương cùng nàng dù sao vẫn là tay chân, cớ gì lại phải cốt nhục tương tàn\* chứ!” (\*thành ngữ: Anh chị em trong nhà mà hại nhau.)

Mộ Dung Thanh Liên nằm trên mặt đất, thở hổn hển, những vết thương nhỏ rướm máu khiến nàng đau đến không chịu được, thấy có người sẽ tới cứu mình, Mộ Dung Thanh Liên vội vàng bò qua đi ôm chân của Già Lam, tựa như người rơi vào trong nước nhìn thấy cọng rơm cứu mạng, gắt gao nắm lấy vạt áo Già Lam .”Cầu ngươi, cứu cứu ta, nàng sẽ giết ta, van cầu ngươi! Cứu ta!”

Bên chân truyền đến một lực kéo, khiến Già Lam khẽ cau mày. Vừa nhìn lại, đã thấy cẩm y màu lam nhuốm máu, sắc mặt Già Lam lại càng khó coi, mặc dù vẫn duy trì nụ cười nho nhã , nhưng đao trong tay hắn đã đem vạt áo Mộ Dung Thanh Liên nắm lấy chém xuống, nghiêng người rút chân của mình ra, không để cho Mộ Dung Thanh Liên đến gần mình.

Hắn không thích nữ nhân đụng vào người, huống chi trên người Mộ Dung Thanh Liên lại nhuốm máu, như vậy rất bẩn. Sợ Mộ Dung Thanh Liên lần nữa quấn lên, Già Lam dứt khoát đứng cách xa nàng, phòng ngừa nàng nhích tới gần.

“Không bằng, bỏ qua cho nàng đi! Coi như là nể mặt của ta!” Già Lam mỉm cười nhìn Mộ Dung Thất Thất.

“Ngươi?” Bị quấy rầy, khiến cho Mộ Dung Thất Thất đã không thoải mái, hiện tại Già Lam còn nói một đống lời lảm nhảm, càng khiến cho tâm tình Mộ Dung Thất Thất không tốt. Cau mày, Mộ Dung Thất Thất lộ ra một nụ cười mị hoặc, “Ngươi là ai? Ngươi có thể diện gì, lại có tư cách gì để ta nể mặt của ngươi đây?”

Trong giọng nói của Mộ Dung Thất Thất tràn đầy bất mãn, mà lời nói chanh chua của nàng khiến cho Già Lam sửng sốt, lần đầu tiên hắn xuất hiện vẻ mặt khác.

Mộ Dung Thất Thất không đồng ý, nằm ngoài dự kiến của Già Lam. Mặc dù lúc trước không nghe thấy Mộ Dung Thất Thất cùng Mộ Dung Thanh Liên nói chuyện, nhưng là từ tư liệu điều tra trong tay hắn, lúc trước ở Mộ Dung phủ, Mộ Dung Thanh Liên đã khiến cho Tam tỷ nàng sống không tốt, cho nên ân oán giữa bọn họ, không phải chỉ một lời nói của hắn là có thể buông xuống được.

Chẳng qua là ở chỗ Di Sa, lúc hắn đến đây, bất kể Mộ Dung Thanh Liên đến cùng có phải là người mà Di Sa muốn tìm hay không, chỉ cần có khả năng này, thì chuyện hắn đã đáp ứng với Di Sa nhất định phải làm cho bằng được. Mộ Dung Thanh Liên này , hôm nay hắn phải che chở!

” Phải như thế nào, cô nương mới bằng lòng bỏ qua cho nàng đây?”

“Hãy hỏi hồng sa của ta có nguyện ý cho ngươi mặt mũi hay không đã!” Mộ Dung Thất Thất vừa nói chuyện, Hồng sa trong tay đã hướng thẳng tới mặt Già Lam, nhưng còn không có đụng được Già Lam, đã bị hắn một phát bắt được, “Cô nương, chỉ cần ta có thể làm, nếu cô nương mở miệng, ta nhất định hai tay dâng lên, chỉ xin cô nương hôm nay lưu lại tánh mạng của nàng!”

Mộ Dung Thất Thất có tốc độ nhanh, tốc độ Già Lam còn nhanh hơn, có thể ở trong khoảng cách ngắn như vậy bắt được hồng sa của nàng, làm cho Mộ Dung Thất Thất lần đầu tiên cảm thấy Già Lam là một nhân vật lợi hại.

Nếu Già Lam là cao thủ, cùng hắn giằng co cũng không có lợi ích gì, huống chi còn nhiều thời gian, ngày sau sẽ còn cơ hội. Nghĩ được như vậy, Mộ Dung Thất Thất cười nhạt một tiếng, trên người hàn khí tan hết, biến thành một cô gái ôn nhu, “Hôm nay ta nể mặt của ngươi, thả nàng, bất quá, ngươi phải đáp ứng ta ba điều kiện.”

“Được!” Già Lam gật đầu, có thể làm cho Mộ Dung Thất Thất bỏ qua, đã là chuyện không dễ dàng rồi, nếu không phải vì Di Sa, hắn sẽ không làm một người vô năng đi cầu tình người khác.

“Điều kiện thứ nhất, trước kêu ba tiếng chó sủa.”

“Ngươi –” vừa nghe lời này, biểu hiện trên mặt Già Lam biến sắc, nàng có ý gì? Muốn nhục nhã hắn? Một cổ tức giận xuất hiện ở trên mặt Già Lam.

Già Lam trên mặt tức giận, Mộ Dung Thất Thất thấy rõ ràng. Mặc dù không biết Già Lam tại sao muốn phá hư quy củ, xuất thủ tương trợ, nhưng hắn làm hư chuyện tốt của nàng, chuyện này không thể dễ dàng bỏ qua như vậy. Nàng muốn nhìn xem, người nam nhân này rốt cuộc có bao nhiêu quyết tâm, muốn từ trong tay nàng cứu đi Mộ Dung Thanh Liên.

“Ha hả, còn tưởng rằng ngươi là đại trượng phu, lời đã nói ra lại rút lại! Không nghĩ tới cũng bất quá nói giỡn gạt người –”

“Gâu gâu gâu!” Không đợi Mộ Dung Thất Thất nói xong, Già Lam há mồm, ba tiếng chó sủa từ trong miệng hắn truyền khắp cả đấu trường.

“Ha ha ha ha!” Tất cả mọi người cười lớn lên, Hoàn Nhan Khang lại càng cười đến từ trên ghế ngã ngồi trên mặt đất.”Ai nha nha, biện pháp này của biểu tẩu không tệ! Lần sau đánh cuộc ta cũng sẽ làm như vậy!”

Mọi người cười khiến cho trên mặt Già Lam vẫn không có quá nhiều biểu tình xuất hiện một mảnh triều hồng. Hắn cố gắng an ủi mình, chuyện này là vì Di Sa, đến lúc đó phải hung hăng làm thịt Di Sa một trận! Cũng do Di Sa chết tiệt kia gây họa!

Mộ Dung Thất Thất không nghĩ tới Già Lam vì cứu Mộ Dung Thanh Liên mà làm đến bước này, rốt cuộc có bí mật gì đây? Điều này khiến cho Mộ Dung Thất Thất tò mò, nhưng nếu đối phương đã dựa theo yêu cầu của mình mà làm, thì Mộ Dung Thất Thất cũng không gây khó khăn cho Mộ Dung Thanh Liên nữa.

Chờ tiếng cười nhỏ dần, tâm tình Già Lam cũng bình phục rất nhiều, “Còn hai điều kiện nữa là cái gì?”

“Chưa nghĩ ra, trước cứ để đó, sau này tìm ngươi đòi lại.” Mộ Dung Thất Thất lười biếng quét mắt nhìn Già Lam một cái, xoay mặt, ánh mắt tàn khốc nhìn về phía Mộ Dung Thanh Liên đang bò lổm ngổm trên mặt đất.

“Mộ Dung Thanh Liên, ngươi nghe kỹ cho ta! Sau này ngươi tốt nhất hãy cư xử cho tốt, lần sau nếu để cho ta nhìn thấy ngươi vẫn còn nói năng lỗ mãng, ta sẽ đánh tới khi ngươi chết mới thôi! Ngươi không có chuyện gì thì nên cầu trời khấn Phật, hi vọng sau này mình có số mệnh tốt , có một nam nhân ngu xuẩn nữa tới cứu ngươi!” Thấy mình bị Mộ Dung Thất Thất nói thành nam nhân “Ngu xuẩn”, Già Lam cười khổ một tiếng. Di Sa a Di Sa, nếu không phải bởi vì tình nghĩa huynh đệ với ngươi, nếu không phải ngươi đối với ta có ân cứu mạng, ta sẽ không làm việc hại mình như vậy –

“Chà!” Không cho Già Lam suy nghĩ nhiều, Mộ Dung Thất Thất rút hồng sa trong tay Già Lam về. Hồng sa biến mất, Già Lam cảm giác được trong lòng bàn tay một trận đau nhức, mở bàn tay ra, trong lòng bàn tay đã bị nhiều vết thương nho nhỏ chồng chéo, sau một khắc, vết thương hé ra, máu tươi cũng tuôn ra .

Thật là nữ nhân tàn nhẫn! Già Lam thất kinh, lập tức điểm huyệt cầm máu. Chỉ là một đoạn Hồng sa, có thể làm người ta bị thương thành như vậy! Sao nàng ta có thể làm được đều này? Chẳng lẽ chỉ dựa vào sợi tơ trong Hồng sa sao?

“A, từ trong tay của ta cứu người, hãy chuẩn bị tốt tâm lý nhận lấy. Già Lam, ta bất kể ngươi là ai, ngươi có mục đích gì, lần sau ngăn trở ta nữa, cũng không phải là đả thương một cái tay đơn giản như vậy!”

Mộ Dung Thất Thất rút nhẹ, Hồng sa bay đến mắt cá chân Mộ Dung Thanh Liên,

“A!” Mộ Dung Thanh Liên hét thảm một tiếng, toàn bộ chân bắt đầu huyết nhục mơ hồ.

“Ngươi!” Thấy Mộ Dung Thất Thất lật lọng, Già Lam rất là tức giận, muốn ra tay, thì Mộ Dung Thất Thất đã dừng lại.

“Tốt lắm! Bổn cung cũng nên thu lại binh khí, tâm tình thật sảng khoái! huyết sắc thật đẹp mắt, đỏ au một mảnh, lan tràn ra không khí! Trọng tài đâu? Có phải nên tuyên bố kết quả hay không! Bổn cung đói bụng, còn phải trở về ăn cơm đây!”

Lúc trước là ba trận, vô luận thắng bại, đều ung dung nhiều hơn, mà một trận này đổ máu khắp nơi, khiến cho mọi người đối với Chiêu Dương công chúa có sự hiểu biết mới .

“Ta tuyên bố, Bắc Chu quốc thắng!”

Thời điểm trọng tài tuyên bố lên, người dân Bắc Chu quốc hoan hô lên.”Chúng ta thắng! Chúng ta thắng!” Cái loại niềm tự hào dân tộc này, tràn đầy trong lồng ngực mỗi người, thắng, hai mươi lăm năm qua, Bắc Chu quốc rốt cục cũng trở thành cái tên đầu bảng trong cuộc tranh tài bốn nước, mùa đông này, đây là tin tức tốt nhất họ đã được nghe!

Thấy mọi người cao hứng như thế, Mộ Dung Thất Thất cũng xuống đài, giẫm lên bậc thang, đi tới trước mặt Phượng Thương, “Vương gia, chúng ta thắng!”

“Ừ!” Phượng Thương gật đầu, ôn nhu giúp Mộ Dung Thất Thất phủ thêm áo lông hồ, “Chúng ta đi thôi!”

Mới vừa đi hai bước, Mộ Dung Thất Thất dừng lại, quay đầu lại nhìn tràng diện cuộc thi, Kim Vũ đang giúp Già Lam băng bó, mà Mộ Dung Thanh Liên cũng được người ta khiêng xuống đi trị liệu, mặc dù thắng, nhưng bỏ qua cho Mộ Dung Thanh Liên, làm cho nàng lòng có chút khó chịu. Nghĩ như vậy, Mộ Dung Thất Thất đem Hồng sa trong tay vứt trên mặt đất, “Tô Mi, đốt cho ta! Nhiễm máu của tiện nhân, hồng sa này đã ô uế!”

“Dạ!” Tô Mi lập tức bắt lấy Hồng sa đem thiêu đốt.

Mộ Dung Thất Thất đem câu “Tiện nhân” truyền tới tai Mộ Dung Thanh Liên, nàng không nhịn được mà rùng mình một cái. May mắn hôm nay có Già Lam xuất thủ tương trợ, nếu không nàng nhất định sẽ chết ở trên đấu trường.

Mà”Tiện nhân” hai chữ truyền tới chỗ Già Lam, hắn cười khẽ một tiếng. Nữ nhân này, mang thù vô cùng! Hôm nay cứu Mộ Dung Thanh Liên, lần sau nhìn thấy nàng, sợ là không có sắc mặt tốt để nhìn hắn!

“Đại nhân, ngài không đau sao? Lại còn có thể bật cười!”

Kim Vũ cẩn thận bôi thuốc cho Già Lam, “Nữ nhân kia cũng thật là lợi hại, Hồng sa lại có thể đả thương người, thật là nhìn không ra ! Nàng so sánh với Mộ Dung Thanh Liên mạnh hơn nhiều! Ta liền cảm thấy đại nhân hôm nay là tự chuốc lấy ! Vì một người vô dụng , lại đem mình bị thương thành như vậy, Già Lam đại nhân, ngươi thật là càng lúc càng có khuynh hướng tự ngược rồi!”

“Kim Vũ, ta bị thương, ngươi còn có chút hả hê như vậy, cũng không biết đau lòng một chút cho ta sao! Ngươi nhìn tỳ nữ bên cạnh Mộ Dung Thất Thất kia, tại sao đi theo ta lâu như vậy, mà ngươi mà ngươi thì chẳng khác sói ác nào như thế?”

“Ta còn không phải là đau lòng cho đại nhân sao, ta tuy nói lời khó nghe, nhưng đều là thật a! Ta cảm thấy đại nhân quá quan tâm tình hữu nghị với Di Sa đại nhân rồi, hôm nay đại nhân bị nhục nhã như vậy, ta rất tức giận, nhưng là ta biết cái đó không liên quan Mộ Dung Thất Thất. Nhục nhã đại nhân, là đại nhân tự làm tự chịu!”

Kim Vũ tuổi không lớn lắm, nói ra lời đó, khiến Già Lam không nhịn được lắc đầu, ánh mắt vẫn rơi vào bóng lưng của Mộ Dung Thất Thất, cho đến khi nàng biến mất, mới thu trở lại.

Nhìn tay phải mình băng bó kỹ , trước mắt Già Lam bỗng hiện lên vẻ mặt cười như không cười của Mộ Dung Thất Thất mới vừa rồi . Ai, Di Sa, ngươi lần này đem ta hại thảm! Thật hy vọng Mộ Dung Thanh Liên không phải là người ngươi muốn tìm, nếu thật không phải, ta đây sẽ đích thân đem nàng đưa đến tay nàng kia –

Già Lam tay phải cần một khoảng thời gian để khôi phục, mà Mộ Dung Thanh Liên cũng không tốt hơn là bao.

Đại phu trị liệu vừa đụng vào, nàng đã la đau . Mặc dù trật khớp mắt cá chân cùng đầu gối đã chữa khỏi, nhưng những vết thương giống như kim châm kia lại đau. Nhất là chân trái mới vừa rồi bị Mộ Dung Thất Thất đặc biệt thăm hỏi, cả người không có một chỗ lành lặng , giăng đầy vết thương.

“Đại phu, nàng như thế nào?”

Hiện tại trong bốn tuyển thủ Tây kỳ quốc, chỉ có Lý Vân Khanh là bình yên vô sự, cho nên lúc này công việc chính lại đã dồn lên hắn.

“Là bị thương ngoài da, vô có việc gì .” Đại phu giúp Mộ Dung Thanh Liên bôi thuốc, nhưng có chỗ không tiện, cho nên chỉ có thể chờ Mộ Dung Thanh Liên tự mình trở về bôi.

Đáng thương cho Mộ Dung Thanh Liên, hiện tại mỗi động tác hạ xuống, toàn thân đau đến không chịu được. Mặc dù đại phu nói không sao, nàng chẳng qua là bị thương ngoài da, nhưng toàn thân do mảnh dây đỏ gây ra, rát đau vô cùng, nàng lúc nào mà nếm qua đau khổ như vậy a!

Cũng là do Mộ Dung Thất Thất chết tiệt! Tiện nhân này, không ngờ hôm nay lại muốn giết nàng! Nếu không phải Già Lam xuất thủ tương trợ, Mộ Dung Thất Thất nhất nhất định sẽ từng chút đem nàng hành hạ đến chết !

Nghĩ đến Mộ Dung Thất Thất thủ đoạn ác độc, Mộ Dung Thanh Liên trong lòng hận không sao chịu được, nàng lại thua ở trong tay cái phế vật Mộ Dung Thất Thất, trở về còn không biết con bị chê cười đến cỡ nào. Không được ! Sỉ nhục này nàng nhất định phải tìm Mộ Dung Thất Thất đòi trở lại! Nếu không nàng sẽ không có mặt mũi trở về Tây kỳ quốc!

Mặc dù trong lòng hận Mộ Dung Thất Thất, nhưng Mộ Dung Thanh Liên cũng biết nếu không phải Già Lam cứu nàng, nàng nhất định sẽ chết ở trong cuộc thi, cho nên mặc dù trên người đau, cũng khập khễnh chuyển đến trước mặt Già Lam, ôm quyền cảm tạ.

“Cảm tạ thì không cần , ta chỉ là nhận ủy thác của người khác mà thôi.” Già Lam lười đem mắt nói chuyện với nữ nhân này, vuốt bọc vải trắng ở tay phải, mang theo Kim Vũ chắn bên cạnh Mộ Dung Thanh Liên.

“Bất kể như thế nào, ta vẫn cám ơn ngươi!” Mộ Dung Thanh Liên ở sau lưng Già Lam duỗi tay bái một cái.

“Ha –” Già Lam cười một tiếng, quay đầu lại nhìn vẻ mặt chân thành của Mộ Dung Thanh Liên, “Là ngươi Mệnh tốt! Chỉ một lần này thôi! Bất quá, ta còn phải nhắc nhở ngươi, Mộ Dung Thất Thất ngươi chọc không được, cũng đấu không lại, như nàng nói, hãy cư xử cho tốt! Đây là lời khuyên của ta đối với ngươi !”

Bỏ lại những lời này, Già Lam cũng không quay đầu lại mà rời đi.

Thấy Già Lam đối đãi với mình như vậy, Mộ Dung Thanh Liên không nhịn được”Phi” một tiếng.

Lúc này Mộ Dung Thanh Liên hoàn toàn quên mất mình lúc trước như thế nào đau khổ cầu khẩn Già Lam cứu mình, cũng là Già Lam vì cứu nàng mà bị thương. Tự ái nho nhỏ của nàng bị câu nói cuối cùng của Già Lam kích thích, người này có ý gì? Làm sao lại cùng Mộ Dung Thất Thất đứng chung một chiếc thuyền! “Cái gì chơi không nổi! Còn giáo huấn ta!” Mộ Dung Thanh Liên hừ một tiếng, một chút cảm kích trong lòng đối với Già Lam cũng không còn sót lại.

Trong xe ngựa, Mộ Dung Thất Thất nằm trong ngực Phượng Thương, giống như con mèo nhỏ biết điều an tĩnh, khiến cho Phượng Thương có chút không thích ứng.

“Làm sao vậy?” Phượng Thương đưa tay xuyên qua mái tóc mềm mại của Mộ Dung Thất Thất, môi nhẹ hôn lên trán Mộ Dung Thất Thất , “Có phải còn phiền lòng chuyện Mộ Dung Thanh Liên hay không? Nếu không, ta tìm người giết nàng?”

“Không cần.” Mộ Dung Thất Thất lười biếng tựa vào bả vai Phượng Thương , đầu ngón tay đùa bỡn mái tóc buông lỏng của Phượng Thương, trong mắt lóe ra tia khôn khéo.

“Ta chỉ là đang nghĩ Già Lam là ai? Cùng Mộ Dung Thanh Liên có quan hệ gì? Vương gia, ta cuối cùng vẫn cảm thấy lần tranh tài này, Đông Lỗ quốc ra đề mục có chút không thích hợp,nhất định là sau lưng có cao nhân vì bọn họ chỉ điểm. Chẳng qua là không biết cao nhân này có phải là Già Lam hay không –”

“Già Lam là người Bồng Lai đảo.”

Phượng Thương trả lời, Mộ Dung Thất Thất có chút kinh ngạc, nhưng vừa nghĩ, đây hết thảy cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Chẳng qua là Bồng Lai đảo không phải vẫn không nhúng tay vào chuyện của đại lục sao? Lần này tại sao lại muốn ra tay giúp Đông Lỗ quốc thế?

Thấy Mộ Dung Thất Thất vừa lâm vào trầm tư, Phượng Thương không nhịn được lần nữa hôn lên cái trán của nàng, “Tốt lắm! Khanh Khanh, đừng đi thăm dò chuyện này, ta đã cho người đi thăm dò rồi! Ngươi hôm nay khổ cực như vậy, tốt hơn nghỉ ngơi cho tốt, hảo hảo thư giãn một tí. Nơi này có một Ôn Tuyền, có muốn đi Ôn Tuyền tắm hay không?”

“Ôn Tuyền?” Vốn là còn đang quấn quýt chuyện của Già Lam , Mộ Dung Thất Thất vừa nghe nói tới Ôn Tuyền, lập tức ngồi dậy, hai mắt lóe sáng, “Vương gia, thật sự có Ôn Tuyền sao? Tại nơi nào? Làm sao chàng không nói sớm a! Ta thích nhất tắm Ôn Tuyền!”

Thấy Mộ Dung Thất Thất thích, Phượng Thương cũng cao hứng, đặc biệt là nhìn nàng giống như nai con vui mừng, hắn thực vui.”Buổi tối dẫn nàng đi! Điều kiện tiên quyết là nàng phải biết điều ăn cơm nhiều một chút!”

Phượng Thương nói Ôn Tuyền, là ở ngoài thành Ung châu bên trong Phượng Vũ sơn trang. Đây là địa bàn riêng của Phượng Thương , cũng là sơn trang nghỉ ngơi của hắn. Chờ đến Phượng Vũ sơn trang, Mộ Dung Thất Thất bị cảnh đẹp trước mắt hấp dẫn thật sâu.

Nhìn từ đàng xa, là một đám mây đỏ, tới gần, mới phát hiện là cả một vườn hồng mai.

“Mẫu thân của ta yêu thích hồng mai, cho nên phụ thân ở chỗ này trồng đủ các loại hồng mai. Hàng năm mùa đông, phụ thân sẽ mang mẫu thân đến nơi đây giải sầu,ngâm Ôn Tuyền, vẫn chờ tới gần ba mươi, ngoại tổ mẫu cùng cậu luân phiên thúc giục, mới chịu trở lại kinh thành.”

Phượng Thương nắm bàn tay bé nhỏ của Mộ Dung Thất Thất , chậm rãi đi tới.

Nghe Phượng Thương nói về chuyện xưa của phụ mẫu mình, Mộ Dung Thất Thất có thể tưởng tượng ra năm đó Đại tướng quân Phượng Tà cùng Minh Nguyệt công chúa ân ái như thế nào. Nghe nói, Minh Nguyệt công chúa được khen là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, Phượng Tà, cũng có đệ nhất mỹ nam , trai tài gái sắc, người bên cạnh đều ao ước.

Phượng Tà cùng Hoàn Nhan Liệt là bạn học từ nhỏ chơi đến lớn, tình cảm thân như huynh đệ, mà Hoàn Nhan Minh Nguyệt cùng Phượng Tà cũng là thanh mai trúc mã, hai người thuở nhỏ đã nhận định nhau, Hoàn Nhan Minh Nguyệt mới vừa quá mười sáu tuổi, liền gả cho Phượng Tà, thành tân nương của hắn, sau một năm thì có Phượng Thương.

Không biết là bởi vì xúc cảnh sinh tình, hay là bởi vì bên cạnh có cô gái mà mình yêu mến, gợi lên cho Phượng Thương chuyện tình của phụ mẫu, ngày này, Phượng Thương nói rất nhiều về chuyện của Phượng Tà cùng Minh Nguyệt công chúa, mà Mộ Dung Thất Thất một câu nói cũng không có mở miệng, chẳng qua là an tĩnh nghe Phượng Thương kể lại.

“Kể từ khi phụ thân cùng mẫu thân qua đời đến nay, ta liền không muốn đến nơi này nữa, sợ nhìn thấy cả vườn hồng mai, nhớ tới những chuyện vui vẻ trước kia. Cho nên, ta cho người chặn đường lên núi, cho đến lần này dẫn nàng đi, mới để cho người ta dẹp dọn một lần nữa.”

Lúc này, Mộ Dung Thất Thất mới hiểu được tại sao trong lúc đó Phượng Thương không có mang mình tới đây. Phượng Vũ sơn trang này bị Phượng Thương phong bế suốt mười sáu năm, lần này là lần đầu tiên nghênh đón chủ nhân trở lại lần nữa.

“Vương gia, ta sẽ ở bên cạnh chàng!” Mộ Dung Thất Thất chôn ở ngực Phượng Thương, hai cánh tay vòng quanh chặt cái eo nhỏ hẹp dài của Phượng Thương “Vương gia, ta sẽ thay thế Đại tướng quân cùng công chúa, ở bên cạnh chàng, một đời đều như vậy!”

Mộ Dung Thất Thất “Hứa hẹn”, khiến cho đáy mắt Phượng Thương nóng lên, bàn tay to điểm nhẹ chiếc mũi của Mộ Dung Thất Thất , “Không được gọi như thế, nàng theo ta gọi bọn họ là phụ mẫu. Khanh Khanh, đi theo ta, ta dẫn nàng đi một chỗ.”

Phượng Thương nói đến địa phương đó, là phần mộ sau núi của Phượng Vũ sơn trang.

“Hài cốt của phụ thân ta vẫn còn , hài cốt của mẫu thân ta đã thiêu thành tro tàn. Mặc dù cậu rất muốn đem cha mẹ chôn cất vào Hoàng Lăng, nhưng ta kiên trì muốn đem bọn họ chôn cất ở chỗ này. Đây là nơi phụ thân và mẫu thân thích nhất , bên trong là hài cốt của phụ thân ta cùng y quan của mẫu thân . Thật ra thì, nơi này hẳn là ba người,còn có muội muội chưa ra đời nữa, lúc ấy nàng mới bảy tháng, còn đang ở trong bụng mẫu thân, cùng mẫu thân bị đại hỏa thiêu thành tro tàn.”

Phượng Thương mang mình tới bái kiến Đại tướng quân cùng Minh Nguyệt công chúa, làm Mộ Dung Thất Thất có chút kinh ngạc, cũng có chút vui vẻ. Này, coi như là mang nàng đi gặp mặt cha mẹ chồng sao?

Phần mộ của Phượng Tà cùng Hoàn Nhan Minh Nguyệt hiển nhiên được dọn dẹp vô cùng chỉnh tề, bên cạnh có các loại dưa và trái cây, thịt nướng cùng chân heo. Trước mộ phần có lư hương , cắm ba nén nhang, khói trắng nhè nhẹ, theo gió tỏa ra, chung quanh, cả phần mộ tràn ngập một tầng mùi vị nhàn nhạt.

“Phụ thân mẫu thân, đây là thê tử của con, cũng là con dâu tương lai của hai người.” Phượng Thương thật chặc ôm lấy Mộ Dung Thất Thất, hướng dưới cửu tuyền Phượng Tà cùng Hoàn Nhan Minh Nguyệt giới thiệu nữ nhân mà mình yêu.

“Nàng gọi là Mộ Dung Thất Thất, là ta chọn khắp nơi, thật vất vả mới tìm được một cô gái. Ta yêu nàng, từ cái nhìn đầu tiên, liền chung tình với nàng, yêu nàng hết thảy, còn hơn yêu bản thân ta. Hôm nay ta đem nàng mang đến gặp phụ thân cùng mẫu thân, tin tưởng Nhị lão cũng nhất định sẽ thích nàng!”

“Năm nay, chúng ta ở lại Phượng Vũ sơn trang cùng hai người ăn lễ mừng năm mới. Chờ trở về kinh thành, chúng ta sẽ cử hành hôn lễ. Ta đây cả đời chỉ có nàng là thê tử, ta sẽ giống như phụ thân luôn thương yêu mẫu thân, che chở cho nàng, cưng chiều nàng! Chúng ta, nhất định sẽ có cuộc sống hạnh phúc, sanh con đẻ cái, bạc đầu giai lão, bất ly bất khí!”

Phượng Thương nói…, khiến cho trong mắt Mộ Dung Thất Thất ngấn lệ, hắn quả nhiên là mang nàng tới “gặp cha mẹ” . Người nam nhân này, tâm tư không ngời lại tỉ mỉ như vậy, bảo nàng làm sao mà không thương hắn đây!

“Vương gia –” Mộ Dung Thất Thất an tĩnh dựa vào Phượng Thương, nhìn chăm chú vào dòng chữ to cứng cáp trên bia mộ, trong lòng âm thầm hứa nguyện, “Tướng quân, công chúa, ta sẽ thay thế các người yêu Vương gia , các người yên tâm đi.”

Ôn Tuyền lộ thiên của Phượng Vũ sơn trang bốc lên nhiệt khí, nhiệt độ vừa phải, ở nơi đêm đông rét lạnh này, lại mang đến cho người ta vô hạn ấm áp. Mặc dù là lộ thiên , nhưng là Ôn Tuyền bị ngăn thành hai bên giành cho nam nữ.

Mộ Dung Thất Thất, Tô Mi cùng Tố Nguyệt ở một bên, Phượng Thương, Hoàn Nhan Khang, Tấn Mặc ở một bên khác.

Hoàn Nhan Khang đem lỗ tai dán tại bên tường, nghe thanh âm bên kia, lại bị Tấn Mặc lôi lỗ tai kéo trở lại.”Uy uy, Tấn Mặc, ngươi làm cái gì a!”

“Ngũ điện hạ, ngươi có thể giống quân tử chút không?” Tấn Mặc đối với hành động trơ trẽn nghe chân tường hay là nhìn nữ nhân bên kia tắm của Hoàn Nhan Khang, rất là bị người ta khinh thường .

Thấy Tấn Mặc đứng đắn như vậy , Hoàn Nhan Khang xuy một tiếng khinh thường, “Ta liền không tin biểu ca không nghĩ ra biện pháp, đúng không, biểu ca! Ngươi có phải cũng muốn qua bên kia xem biểu tẩu một chút hay không a?”

Phượng Thương không nói chuyện, tóc đen nhánh xõa ở trong nước, giống như tảo biển màu đen, trong nước bồng bềnh. Khuôn mặt dị thường yêu nghiệt, ở trong sương mù mông lung, càng huyễn hoặc.

“Được rồi! Ngươi trầm mặc, ta liền cho là ngươi chấp nhận. Tấn Mặc, ngươi đừng như vậy, tại ngươi không có gặp phải nữ nhân mình yêu, một khi ngươi đụng phải người khiến ngươi động tâm , nhất định sẽ so với ta còn muốn gấp hơn.”

Đối với lời nói của Hoàn Nhan Khang…, Tấn Mặc cười nhạt, cuối cùng dứt khoát nhắm mắt lại, mặc kệ Hoàn Nhan Khang. Hắn mới không cần có nữ nhân như vậy! Hắn theo đuổi chính là y thuật chí cao! Làm sao sẽ cùng những tục nhân này giống nhau đây!

Ở bên Nữ nhân, Tô Mi cùng Tố Nguyệt lập tức rời đi, lưu lại Mộ Dung Thất Thất an tĩnh tựa vào bên bờ , tùy ý để nước Ôn Tuyền quanh quẩn ở cổ của nàng, đem toàn thân nàng che dấu dưới dòng nước.

Thật là thoải mái! Không có người bên cạnh, Mộ Dung Thất Thất lấy xuống Thủy Nguyệt Chi Kính, nhắm hai mắt, hưởng thụ nước ấm mềm mại, tựa hồ nàng thật lâu rồi không có thư thái như vậy. Lần cuộc thi tranh tài bốn nước này Bắc Chu quốc lấy được đầu bảng, cuối cùng cũng làm cho nàng thở phào nhẹ nhỏm. Hi vọng khi trở lại kinh thành Hoàng thái hậu sẽ không tìm cớ ngăn trở, yêu cầu mà Đông Phương Lam nói lên nàng đã làm xong–

Đang lúc Mộ Dung Thất Thất nhắm mắt dưỡng thần, bên tai đột nhiên truyền đến tiếng bước chân, Mộ Dung Thất Thất mở mắt ra, bất động thanh sắc bước tới giá áo bên bờ giật áo ngủ mặc vào, đem mình gói kỹ lưỡng, một người áo đen xuất hiện ở trước mặt Mộ Dung Thất Thất.

Người này, mang theo một cái mặt nạ con nít, mặt oa nhi phấn trắng, cái miệng nhỏ nhắn hồng hồng nụ cười thật ngọt ngào, gương mặt con nít, hai bên tỏa sắc hồng, ánh mắt như một hắc động, một đôi mắt khôn khéo ẩn bên trong.

“Ngươi là ai? Giả thần giả quỷ làm cái gì?” Mộ Dung Thất Thất nhìn đối phương, trong tay lấy ra hai cây tơ vàng.

Hắc y nhân xông vào Ôn Tuyền có chút kinh ngạc, khi hắn thấy Mộ Dung Thất Thất, hắn đứng im, nửa bước cũng bất động, “Minh Nguyệt. . . . . .” Hắc y nhân nhẹ giọng gọi, thanh âm khàn khàn, tiếng nói khẽ run, phảng phất như đang cố gắng ức chế cảm xúc của chính mình.

“Ngươi nói cái gì?” Mộ Dung Thất Thất tựa hồ nghe thấy hai chữ”Minh Nguyệt”, nhưng nghe không rõ, vừa nhìn lần nữa, Hắc y nhân đã lấy lại tinh thần, nhìn chăm chú Mộ Dung Thất Thất một cái, rồi xoay người ẩn vào trong bụi cây.

“Tiểu thư, làm sao vậy?” Đang lúc ấy thì, Tố Nguyệt ăn mặc chỉnh tề đi tới, mà Mộ Dung Thất Thất đi nhìn lại, hắc y nhân kia đã không thấy bóng dáng.

“Có người lạ!” Mộ Dung Thất Thất chỉ vào phương hướng của hắc y nhân chạy trốn.

Vừa nghe nói có người lạ xông vào, Tố Nguyệt lập tức đuổi theo, mà bên này, Tô Mi cũng nghe thấy tiếng vang, trải qua một hồi náo động bên này, các nam nhân bên kia cũng biết chuyện Hắc y nhân xuất hiện, Phượng Thương mặc quần áo tử tế lập tức liền đi tới cạnh Mộ Dung Thất Thất, “Khanh Khanh, nàng không sao chớ!”

Giọng nói của Phượng Thương thanh đem lí trí của Mộ Dung Thất Thất kéo trở lại, nàng vội vàng nhặt Thủy Nguyệt Chi Kính trên mặt đất dán lên trên mặt mình.”Vương gia, ta không sao, rất an toàn!”

Chờ tất cả mọi người mặc chỉnh tề, Tố Nguyệt đã trở lại.

“Hắc y nhân kia đối với thôn trang rất quen thuộc, thuộc hạ cùng hắn chạy tới Mai Viên thì không còn tìm được hắn.” Tố Nguyệt có chút ảo não, thế nhưng để cho Hắc y nhân ở trước mắt mình chạy trốn, thật sự là nàng thất trách.

Vừa nghe Tố Nguyệt nói đối phương đối với Phượng Vũ sơn trang rất quen thuộc, mặt Phượng Thương chìm xuống , lập tức tìm quản gia Phượng Vũ sơn trang , toàn diện tìm tòi, nhưng là lục soát cả đêm, cũng không có tung tích của Hắc y nhân , chuyện này có chút kỳ lạ.

“Rốt cuộc đó là ai ?” Mộ Dung Thất Thất cắn môi, nhớ lại thân hình người nọ , lại đem bộ dáng người nọ vẽ ra. Khi thấy Mộ Dung Thất Thất vẽ ra cái mặt oa nhi, Phượng Thương thất kinh, “Đây là chiếc mặt nạ oa nhi phụ thân mua cho ta khi còn nhỏ! Ta nhớ được đặt ở trong thư phòng!”

Phượng Thương vừa nói, quản gia Phượng Vũ sơn trang lập tức đi thư phòng tìm, lại phát hiện thiếu một cái mặt nạ oa nhi.

Xem ra người này đối với Phượng Vũ sơn trang vô cùng quen thuộc! Rốt cuộc là ai? Mộ Dung Thất Thất nghĩ mãi mà không rõ, Phượng Thương cũng nghĩ không thông. Cả Phượng Vũ sơn trang bị lật lại một lần, vẫn không có tung tích hắc y nhân, Phượng Thương chỉ có thể cho người đi tuần tra.

Sau đó , Hắc y nhân không còn xuất hiện qua, tựa như bốc hơi trong nhân gian, không từng xuất hiện.

Mộ Dung Thất Thất không ngừng nhớ lại hết thảy về Hắc y nhân , chỉ nhớ rõ trong miệng hắn nói câu “Minh Nguyệt” , Minh Nguyệt là có ý gì? Là Minh Nguyệt công chúa sao? Nhưng là Minh Nguyệt công chúa đã qua đời nhiều năm như vậy, tại sao người này còn có thể dùng tình cảm sâu nặng kêu tên nàng đây?

Chẳng lẽ Hắc y nhân kia là người theo đuổi Minh Nguyệt công chúa ?

Những vấn đề này một mực ở trong đầu Mộ Dung Thất Thất, nhưng không có tìm được đáp án, nàng cũng không có đem chuyện này nói cho Phượng Thương biết. Nếu như lần sau Hắc y nhân xuất hiện lần nữa, nàng nhất định sẽ bắt được hắn để hỏi cho rõ ràng!

Rốt cục, cũng đến đêm ba mươi. Năm nay bởi vì cuộc thi tranh tài bốn nước, Phượng Thương cùng Mộ Dung Thất Thất chỉ có thể ở Phượng Vũ sơn trang qua lễ mừng năm mới. Có thể cùng Phượng Thương cùng nhau đón năm mới, Mộ Dung Thất Thất vô cùng vui vẻ. So sánh với hoàng cung náo nhiệt với nhiều lễ nghi cung đình hạn chế, còn không bằng cùng người mình yêu cùng nhau trải qua.

Trừ Phượng Thương cùng Mộ Dung Thất Thất, còn có Tô Mi, Tố Nguyệt, Hoàn Nhan Khang, Tấn Mặc, Như ý cùng Cát Tường.

Đêm ba mươi, Phượng Thương tuyên bố tất cả mọi người trong Phượng Vũ sơn trang bất kể thế nào, cũng không say không về, khiến cho mọi người trong sơn trang thật cao hứng. Hoàn Nhan Khang ôm vò rượu, cùng Như ý lôi kéo Tấn Mặc cụng rượu, Tô Mi, Tố Nguyệt cùng Cát Tường còn lại là ba cô nương trẻ tuổi ghé qua một bên nói chuyện phiếm, Phượng Thương cùng Mộ Dung Thất Thất đứng bên cạnh, cười nhìn người chung quanh.

“Vương gia!” quản gia Phượng Vũ sơn trang bưng rượu, cười híp mắt đi tới trước mặt Phượng Thương cùng Mộ Dung Thất Thất, ” đại biểu cho mọi người trong sơn trang, hướng Vương gia cùng Vương Phi mời rượu, Chúc vương gia Vương Phi ân ân ái ái, trăm năm hảo hợp!”

“Tốt!” Quản gia nói…, khiến cho nụ cười trên mặt Phượng Thương càng đậm, ngửa đầu, một chén rượu liền uống vào trong miệng, “Phần thưởng mỗi người là nửa năm Nguyệt Ngân!”

“Cám ơn Vương gia! Cám ơn Vương gia!” Vừa nghe nói có phần thưởng, hơn nữa còn là nửa năm Nguyệt Ngân, khiến cho người trong trang viên mừng rỡ, nâng chén hướng Phượng Thương cùng Mộ Dung Thất Thất kính rượu.

Mặc dù chỉ là mấy ngày chung đụng, nhưng những người này rất có tình cảm với Mộ Dung Thất Thất

Có một Vương Phi tính tình tốt dễ ở chung, đối với mấy hạ nhân mà nói thì không còn chuyện gì tốt hơn. Mặc dù Phượng Thương cùng Mộ Dung Thất Thất cũng không thường trở lại, nhưng nhìn hai vị chủ tử, sau này mùa đông sợ là sẽ phải ở lại Phượng Vũ sơn trang. Chủ tử tính tình tốt, dễ dàng hầu hạ, điều này khiến hạ nhân thoải mái không ít.

“Vương gia, canh giờ đã đến!”

Cuối cùng đã tới không giờ, Phượng Thương nắm tay Mộ Dung Thất Thất, vượt qua vòng vây của mọi người, ra đến bên ngoài. Phượng Vũ sơn trang, đèn đuốc sáng trưng, chờ Phượng Thương đi ra ngoài, bọn hạ nhân liền đem pháo hoa đã chuẩn bị xong đốt.

“Bùm!” pháo hoa nở rộ trong đêm tối yên tĩnh, giống như những bức họa màu sắc rực rỡ , sắc xanh của bầu trời được lây nhiểm một màu rực rỡ.”Rầm rầm rầm!” những sắc hoa kia, ngươi truy ta đuổi, mở ra cả vùng trời, phảng phất như cuộc thịnh yến bách hoa, nghênh đón năm mới đến!

“Thật là đẹp mắt! Tiểu thư, ngươi nhìn kìa, thật xinh đẹp a!” Tô Mi thích náo nhiệt, thích pháo hoa này , Hoàn Nhan Khang tiến tới bên cạnh Tô Mi, đưa cho nàng hai nhánh hoa, “Cho!”

“Cám ơn!” Tô Mi tay trái tay phải mỗi tay cầm lấy một nhánh pháo hoa, trong đêm tối vũ động .

“Đẹp mắt! A –” Hoàn Nhan Khang kêu lên, chính mình lại cầm lấy hai nhánh pháo Hoa, cùng Tô Mi, lấy pháo hoa làm vũ khí, ở trong viện”Đánh nhau” .

Hai người”Đánh” đến không thể tách rời ra, mà trong tay bọn họ pháo hoa lóe ra ánh sáng chói mắt, đem hai người bao phủ trong đó.

“Thật xinh đẹp! Tố Nguyệt, ngươi cũng đi chơi đi! Cát Tường, Như ý, các ngươi đi chơi đi!”

Tô Mi cùng Hoàn Nhan Khang ồn ào, khiến cho tâm tình Mộ Dung Thất Thất thật tốt, dứt khoát phát cho mỗi người một nhánh, một nhóm người tay cầm pháo hoa, ở trong sân chơi đùa .

“Tiểu thư, đã đến giờ rồi, cầu nguyện, cầu nguyện! Nhanh lên một chút cầu nguyện vọng năm mới!” Tô Mi kêu lên, Mộ Dung Thất Thất vội vàng chắp tay trước ngực, nhắm mắt lại âm thầm cầu nguyện. Chờ đem nguyện vọng trong lòng toàn bộ nói cho Bồ Tát, Mộ Dung Thất Thất mở mắt ra, lại phát hiện một tên yêu nghiệt xuất hiện ở trước mặt nàng.

“Vương gia –”

“Khanh Khanh, nguyện vọng năm mới của nàng có ta không?” Phượng Thương có chút mong đợi, có chút nóng lòng, nhưng là vừa kiềm chế vội vàng trong lòng, sợ Mộ Dung Thất Thất biết sẽ cười mình.

“Chàng nói đi?” Thấy Phượng Thương như vậy, Mộ Dung Thất Thất cười khanh khách, vứt một cái mị nhãn cho hắn, hơn nữa tặng kèm theo một cái đáp án lập lờ nước đôi .

Mộ Dung Thất Thất càng như vậy, Phượng Thương càng căng thẳng, dứt khoát đem Mộ Dung Thất Thất ôm trong ngực, dùng áo choàng bao hai người ở trong đó, “Khanh Khanh, nàng không trả lời ta, ta liền hôn ngươi!” “A!” Bên ngoài áo choàng, Hoàn Nhan Khang kêu lên một tiếng. Lúc Phượng Thương đem áo choàng bao quanh hai người bọn họ, đưa bọn họ và những người khác ngăn cách đã khiến cho người bên cạnh chú ý.”Biểu ca, ngươi không thấy trơ trẽn sao a?” Hoàn Nhan Khang khoa trương kêu lên, người bên cạnh cười to.

“Vương gia –” Mộ Dung Thất Thất đỏ mặt lên, nàng không có ngờ tới Phượng Thương ở trước mặt nhiều người như vậy, làm ra cái chuyện này.

“Khanh Khanh, hoặc là trả lời ta…, hoặc là để cho ta hôn nàng.” Áo choàng bao quanh, khiến cho nhiệt khí rất nồng, Phượng Thương có thể cảm giác được gương mặt của mình đã nóng rần lên, nhưng là hắn không có ý định dễ dàng như vậy bỏ qua cho Mộ Dung Thất Thất.

“Nói –” Phượng Thương hơi thở nong nóng hướng Mộ Dung Thất Thất càng ngày càng gần, Mộ Dung Thất Thất có thể tinh tường cảm giác được nhiệt độ nóng rực trên người Phượng Thương, mặt của nàng nóng như thiêu đốt , vừa định trả lời, Phượng Thương đã hôn trên môi nàng.

“Khanh Khanh, ta yêu nàng. . . . . .” thanh âm Phượng Thương, bị môi của Mộ Dung Thất Thất nuốt hết, câu “Yêu” này, đã ở bên trong nụ hôn của hắn, truyền đến trong lòng nàng.

Mặc dù nụ hôn này như cũ không thuần thục, nhưng Phượng Thương đã không hề giống như lần đầu tiên gặp trục trặc, lưỡi của hắn ở trong miệng của nàng thăm dò hương thơm của nàng, không sâu không cạn, vừa vặn.

Phượng Thương một tay nắm áo choàng, đem hai người che ở trong đó, một tay ôm cái eo nhỏ của Mộ Dung Thất Thất , buộc nàng tới gần sát mình.

“Ưm. . . . . .” môi của Mộ Dung Thất Thất nở rộ như đóa hoa anh đào , nghênh đón sự ôn nhu của Phượng Thương, mà mũi chân của nàng cũng dần dần rời mặt đất. Ngoài áo choàng, pháo hoa như cũ, áo choàng che ngoài , hai người hôn đến khí thế ngất trời.

Chờ chung quanh an tĩnh lại, Phượng Thương mới chậm rãi rời khỏi môi của Mộ Dung Thất Thất . Nụ hôn này thật dài, làm cho Phượng Thương quên luôn những người đang vây quanh xem náo nhiệt kia. Khi hắn đem áo choàng để xuống, tiếng huýt sáo của Hoàn Nhan Khang lập tức truyền tới.

Đôi môi của Mộ Dung Thất Thất sưng đỏ làm cho người ta vừa nhìn đã hiểu hai người này ở trong áo choàng làm chuyên gì, Hoàn Nhan Khang lại càng kinh ngạc kêu lên, “Biểu ca, lợi hại a! Thời gian dài như vậy! Chúng ta đứng tiến năm cũ đón năm mới, các ngươi thì lại khóa môi đón năm mới a!”

Vừa nghe xong lời nói của Nhan Khang…, Mộ Dung Thất Thất mặt đỏ như hỏa vân thiêu đốt, bỏng rát , cả người giấu ở trong ngực Phượng Thương, không chịu ngẩng đầu lên.

## 75. Chương 82

Chương 82: Nữ nhân ở dưới đất

Mộ Dung Thất Thất vẫn úp mặt ở trong ngực Phượng thương, dùng dằng không chịu ngẩng đầu lên, Phượng Thương cười ôm nàng, dùng áo choàng đem Mộ Dung Thất Thất che lại, chờ cho đến khi người chung quanh tản ra , hắn mới đem nàng bế lên.

“Khanh Khanh, nàng có biết nguyện vọng năm mới của ta là gì không?” trong đôi mắt dài hẹp của Phượng Thương tràn đầy khao khát tình yêu, khiến cho gương mặt vốn hồng của Mộ Dung Thất Thất một lần nữa lây nhiễm thêm một hồng sắc, không thể làm gì khác hơn là ngẩng đầu ngó chừng bầu trời đêm đầy sao.

Những chấm nhỏ kia, nhấy nháy không ngừng, khiến cho Mộ Dung Thất Thất nghĩ tới bầu trời đêm kiếp trước, cũng là ánh sáng ngọc lập lòe như vậy. Nghĩa phụ, con đã tìm được người yêu mình, nghĩa phụ, con ở chỗ này sống vô cùng tốt, nghĩa phụ, ta rốt cục hiểu ý nghĩa của việc trọng sinh rồi, chính là vì để cho con đạt được tình yêu chân thành, để cho con gặp được hắn ——

Mùng một, khí lạnh rất nặng, bởi vì ngày hôm trước thức đêm đón giao thừa, nên sáng sớm Mộ Dung Thất Thất thật lâu mới rời giường.

Mới vừa rời giường , Tô Mi đã mang tới một chậu mai ngũ sắc đặt ở trong phòng Mộ Dung Thất Thất.

“Tiểu thư, ngươi nhìn xem, năm màu hoa mai, có đẹp hay không? Ta lần đầu tiên nhìn thấy hoa mai xinh đẹp như vậy!” lời của Tô Min khiến Mộ Dung Thất Thất đem lực chú ý lên chậu cảnh kia. Quả nhiên, một bụi mai nho nhỏ, phía trên nhìn là Hồng, phấn, vàng, xanh, trắng năm loại màu sắc hoa mai, thật là cực kỳ hiếm thấy.

“Chỗ nào đem tới?”

Mộ Dung Thất Thất nhẹ nhàng hít hà lấy mùi thơm của hoa mai, thoáng cáiđã thích bồn hoa mai này.

“Là sư phụ của Phật Đà tự đưa tới, năm trước Vương gia tặng lương thực, áo bông đem tới để cho mọi người đón năm mới. Vì vậy, mùng một tăng nhân trong chùa sẽ đưa một chậu Mai ngũ sắc tới đây, người vẫn còn chưa đi, đang ở phía trước Mai Viên đây!”

“Đi, đi xem một chút!”

Mộ Dung Thất Thất mặc quần áo tử tế, sau khi rửa mặt xong liền đến Mai Viên, thật xa, đã nhìn thấy một người tăng nhân mặc áo cà sa màu vàng, lưng khom, đang ngẩng đầu nhìn hoa mai.

“Đại sư, chúc mừng năm mới!” Mộ Dung Thất Thất cười đi qua, chờ tăng nhân quay sang, Mộ Dung Thất Thất mới nhìn rõ ràng mặt của hắn. Đây là một vị tăng nhân lâu năm, tóc hoa râm, chòm râu cũng màu hoa râm, thân hình gầy gò, mặt mũi xấu xí. Ở bên má trái hắn, có một vết bỏng lớn, kéo dài tới cổ, khiến cho hắn nhìn qua có chút kinh khủng, bất quá hắn có một đôi mắt từ bi ôn nhu.

Tăng nhân không nói gì, chẳng qua là chắp tay trước ngực, đối với Mộ Dung Thất Thất hành lễ.

“Tiểu thư, hắn không nói chuyện được!” Tố Nguyệt ở bên cạnh giải thích.

“Ta biết rồi.” Mộ Dung Thất Thất đến bên cạnh tăng nhân, khẽ mỉm cười, “Đại sư cũng thích hoa mai a? Đại sư hôm nay đưa tới năm màu Mai, ta vô cùng thích, cám ơn đại sư!”

Nghe Mộ Dung Thất Thất nói rất thích, tăng nhân cười, nụ cười tang thương giống như tuyết trắng trên núi cao, tinh khiết , tràn đầy thương xót phổ độ chúng sinh. Tăng nhân hai tay lần nữa tạo thành chữ thập, đối với Mộ Dung Thất Thất cảm tạ, sau đó xoay người rời đi Mai Viên.

“Đại sư muốn đi sao? Ta tiễn ngài!”

Chẳng biết tại sao, Mộ Dung Thất Thất đối với vị lão nhân hiền lành này có một loại cảm giác đặc thù, mặc dù lão nhân chưa từng nói chuyện, nhưng ánh mắt của hắn giống như có thể hiểu rõ tâm linh con người.

Mộ Dung Thất Thất đưa tăng nhân tới cửa sơn trang, chờ bóng lưng tăng nhân biến mất ở trước mắt nàng, Mộ Dung Thất Thất mới xoay người vào cửa.

Chờ đại môn Phượng Vũ sơn trang khép lại , tăng nhân lảo đảo một cái, tay chống đại thụ bên cạnh, cố gắng khắc chế thật lâu, nước mắt không nhịn được mà rơi xuống, rơi trên hoàng sa của hắn.

Minh Nguyệt, là nàng sao? Là nàng không nỡ để ta một mình ở lại trên thế gian chịu khổ, cho nên đem bảo bối đưa đến bên cạnh ta sao? Minh Nguyệt, ta tìm được tiểu bảo bối rồi, ta tìm được bảo bối của chúng ta rồi! Minh Nguyệt, nàng yên tâm, ta nhất định sẽ hảo hảo chiếu cố bảo bối, cũng sẽ đem chân tướng năm đó ra nói, rửa sạch oan khuất cho nàng!

Lau nước mắt nơi khóe mắt, mang theo tâm tình kích động, tăng nhân từng bước từng bước, giẫm trên tuyết trắng, rời đi Phượng Vũ sơn trang.

Kể từ khi có chậu mai ngũ sắc, Mộ Dung Thất Thất mỗi ngày đều tự mình chăm sóc chúng.”Thật xinh đẹp! Cũng không biết vị lão bá kia làm thế nào nuôi trồng ra hoa mai ngũ sắc này. Hắn nhất định là người cực kỳ yêu mai, cho nên hết sức chuyên chú, mới có thể tạo ra được những đóa hoa mai xinh đẹp như vậy!”

“Khanh Khanh nếu là thích, ta cho người đi thỉnh vị tăng nhân kia trở lại? Đến lúc đó ở bên trong sơn trang trồng mai ngũ sắc, để cho Khanh Khanh yêu đủ, có được hay không?” Phượng Thương nói xong, lập tức phái người đi Phật Đà tự, lại không nghĩ tới người trở lại bẩm báo rằng vị tăng nhân kia đã viên tịch.

“Viên tịch ——”

Nghe tin tức thế, Mộ Dung Thất Thất sửng sốt, trong lòng không khỏi phiền muộn. Lúc trước còn mới gặp vị lão bá kia, hiện tại người đã không còn trên đời quả là thế sự vô thường.

Mộ Dung Thất Thất tự mình đem mai ngũ sắc dời đến trồng trước mộ của Phượng Tà cùng Hoàn Nhan Minh Nguyệt, đóa hoa mai ngũ sắc nho nhỏ, nở ra càng xinh đẹp.

“Tướng quân cùng công chúa hẳn là sẽ thích hoa mai này!” Mộ Dung Thất Thất dựa vào Phượng thương, “Chúng ta không phải là sắp rời đi sao? Vương gia, ta không nỡ xa nơi này!”

“uhm.” Phượng thương nhẹ giọng đáp lời, “Cậu đã đưa tin thúc dục nhiều lần, không đi nữa, đoán chừng kinh thành sẽ phái người tới đón chúng ta.”

“Vương gia, ta thật thích nơi này ! Chờ bắt đầu mùa đông năm nay, chúng ta tới đây tắm Ôn Tuyền!” Vừa nghe nói phải đi, Mộ Dung Thất Thất trong lòng có chút không nỡ. Ở Phượng Vũ sơn trang, có một vườn đào viên. Có thể ở nơi này có cuộc sống không buồn không lo, là một việc cở nào hạnh phúc a!

“Tốt!” Thấy Mộ Dung Thất Thất thích Phượng Vũ sơn trang, Phượng thương cao hứng phi thường. Hắn từngnghĩ tới, nhất định phải tìm một người thế tử phi thích Phượng Vũ sơn trang , có thể giống phụ thân và mẫu thân có cuộc sống hạnh phúc ở chỗ này. Cũng may trời cao có lòng thương hại, rốt cục đem Mộ Dung Thất Thất đưa đến bên cạnh hắn, so với hạnh phúc hiện tại, thì những khổ cực đã qua có tính là cái gì đâu! Sau hai ngày, nhóm người Phượng Thương trở về Ung châu thành.

“Đây là văn thư tìm được! Ngươi lấy đi!” Mộ Dung Thất Thất đem văn thư Phượng thương đưa, đưa cho Thiết Huyết.

“Dạ!” Thiết huyết cười, vết đao trên mặt khi cười nhu hòa đi rất nhiều, “Phương Tịnh bảo đưa bản vẽ cho tiểu thư nhìn, xem còn có cái gì cần cải tiến không?”

“Thay đổi những phần ta đã đánh dấu, Phương Tịnh vừa nhìn sẽ hiểu. Trở về nói cho Phương Tịnh, ta muốn chế tạo một cái pháo đài bền chắc nhất cái thế giới này, bảo hắn đừng tiết kiệm tiền! Hết thảy vấn đề có thể dùng tiền giải quyết , cũng không phải là vấn đề nữa. Không cần đẹp đẽ quý giá, nhưng nhất định phải bền chắc. Mặt khác, chức năng phòng cháy nhất định phải tốt, ta không muốn thôn trang mà mình cực khổ xây dựng cuối cùng bị một mồi lửa đốt hết.”

“Dạ! ta sẽ đem lời tiểu thư truyền đạt tới Phương Tịnh . Tiểu thư, đây là khế đất của tất cả cửa hàng ở Nam tứ châu, chúng ta chọn lấy cửa hàng tốt nhất để cho Bảo khố và Tuyệt Sắc phường, những cửa hàng khác dựa theo tiểu thư nói, căn cứ vào vị trí khác nhau, áp dụng các mức giá khác nhau cho người khác thuê. Những hộ thương nhân kia đối với phương thức của chúng ta phi thường hài lòng, rất nhiều người nguyện ý hợp tác.”

“Ha hả ——” nghe Thiết Huyết nói như vậy, Mộ Dung Thất Thất nở nụ cười.

“Chuyện kiếm được tiền, mọi người dĩ nhiên nguyện ý. Trước kia Nam tứ châu bị Hạ Lan gia chiếm dụng, làm ăn cái gì cũng phải theo ý bọn họ , như vậy quá mức độc đoán. Ta không có nhiều tinh lực để xử lí như vậy, hơn nữa mọi người cùng nhau kiếm tiền, sẽ giảm bớt cạnh tranh, đây mới là đạo lí buôn bán. Không bao lâu, ưu thế của chúng ta được nâng cao, nhất định sẽ vượt qua ba châu khác .”

“Chỉ cần đem cả đại cục điều khiển ở trong tay, tin tưởng sẽ có càng nhiều thương nhân tới Nam tứ châu làm ăn, đến lúc đó Nam tứ châu nhất định sẽ trở thành nơi sầm uất nhất trong mười sáu châu ở U Vân.”

Mộ Dung Thất Thất nói những lời này, khiến cho Thiết Huyết kính nể không dứt, không nghĩ tới tiểu thư còn có thiên phú buôn bán tuyệt thế như vậy.

“Tiểu thư, gần đây người của Phật Sinh môn xuất hiện ở Nam tứ châu, dường như đang dò thăm lai lịch của chúng ta.”

“Không có chuyện gì, Phật Sinh môn sẽ không đụng đến chúng ta . Long Ngạo Thiên cùng cha nuôi có ước định, trong mười năm, Phật Sinh môn cũng sẽ không đánh chủ ý tới Ma Vực . Chẳng qua là, qua năm năm sau, bọn họ muốn nuốt Ma Vực chúng ta, cũng không phải dễ dàng như vậy.”

“Nhưng là tiểu thư cùng Minh Nguyệt Thịnh liên thủ, bên này lại bị Phật Sinh môn tra được có liên quan đến Ma Vực, Quang Hoa công tử cùng Ma Vực quan hệ không phải bị lộ ra sao? Vạn nhất tra được ra tiểu thư, tiểu thư chẳng phải sẽ gặp nguy hiểm sao?” Thiết Huyết đối với sự an nguy của Mộ Dung Thất Thất có chút bận tâm, tiểu thư là người chủ chốt của Ma Vực , ngàn vạn lần không thể xảy ra chuyện gì, đây cũng là những gì Ma Tôn đại nhân trước khi chết liên tục dặn dò hắn và Vô Tình , nhất định phải bảo vệ tốt cho tiểu thư.

“Vậy thì thả tin ra ngoài, nói Quang Hoa công tử cùng Độc Tiên Nhi là một đôi, như vậy, là có thể giải thích rõ, người khác cũng sẽ không hoài nghi ——”

Bên này, Nạp Lan Tín đem kết quả điều tra hồi báo cho Phượng thương, mắt phượng híp lại thành một đường, “Nói như vậy là Quang Hoa công tử tìm tới Minh Nguyệt Thịnh, sau đó Quang Hoa công tử cùng Ma Vực liên thủ diệt trừ Hạ Lan thế gia?”

“Đúng vậy. Nói như vậy…, cũng là hợp tình hợp lý. Hạ Lan Mẫn cực kỳ yêu thích y phục của Tuyệt Sắc phường, Độc Tiên Nhi vừa am hiểu dụng độc, chỉ cần đem độc này đặt ở trên y phục, là có thể thần không hay quỷ không biết đoạt tánh mạng của người ta.”

“Chẳng qua là, thuộc hạ không nghĩ tới Quang Hoa công tử sẽ cùng Độc Tiên Nhi là một đôi. Độc Tiên Nhi là đầu lĩnh Ma Vực , Quang Hoa công tử thì vẫn là lấy hình tượng chính diện xuất hiện, có câu chính tà đối lập, không nghĩ tới Quang Hoa công tử sẽ chọn cùng Độc Tiên Nhi ở chung một chỗ! Chẳng lẽ hắn sẽ không sợ thế nhân biết được, có thể sẽ chống lại Tuyệt Sắc phường cùng Thông Bảo trai sao?”

Nghe Nạp Lan Tín nói như vậy, Phượng Thương cười khẽ một tiếng, “Bản thân ta rất bội phục Quang Hoa công tử này. Tin đồn phố phường, nói Quang Hoa công tử là thiên hạ đệ nhất công tử, hắn có thể vứt bỏ danh dự danh vọng, lựa chọn cùng Độc Tiên Nhi ở chung một chỗ, có thể thấy được hai người là thật tâm yêu nhau. Hơn nữa, Độc Tiên Nhi tuy nhiều tin đồn, nhưng là chưa từng có nói qua Độc Tiên Nhi lạm sát kẻ vô tội , cho nên Độc Tiên Nhi chỉ sợ tính tình thực sự cũng khác lời đồn. Hai người ở chung một chỗ, cũng là tuyệt phối!”

“Vương gia, bây giờ có phải nên yên tâm hay không? Về tin tức tình cảm của Độc Tiên Nhi, Vương gia ở cùng Vương phi không cần lo lắng?” Thấy Phượng Thương nói vậy, Nạp Lan Tín không nhịn được trêu chọc .

“Ha hả ——” Phượng Thương không có trả lời, tảng đá trong lòng rốt cục cũng buông xuống. Ma Tôn đối với hắn có ân cứu mạng, hắn cũng hứa hẹn cần có lúc trợ giúp Ma Vực. Bất quá bây giờ Độc Tiên Nhi rốt cuộc cũng có chỗ dựa, hắn coi như là yên tâm, coi như là đối với Ma Tôn có lời giao phó.

Nghỉ ngơi ở Ung Châu mấy ngày, Phượng Thương rốt cục quyết định hồi kinh.

Tuyển thủ của Đông Lỗ quốc đã trở về nước, Nam Phượng quốc cũng đã sớm rời đi, chỉ có tuyển thủ Tây kỳ quốc đang bị thương , hoặc bởi vì đấu khí mà cần nghỉ ngơi, cho nên ở lại Ung châu thành. Lần này Phượng Thương hồi kinh, Long Trạch Cảnh Thiên quyết định đi theo Phượng Thương, hồi kinh tham gia đám cưới của Phượng Thương cùng Mộ Dung Thất Thất , sau đó cùng Thượng Quan Vô Kị cùng nhau về Tây kỳ quốc.

Lễ mừng năm mới Phượng Thương cùng Mộ Dung Thất Thất ở Phượng Vũ sơn trang đón năm mới, cũng không có mang theo Hoàn Nhan Bảo Châu, Phượng Thương không thích người khác làm ảnh hưởng tới tâm tình của hắn và Mộ Dung Thất Thất , dứt khoát đem Hoàn Nhan Bảo Châu để lại thành Ung Châu.

Vốn hẳn là một chuyện khổ, nhưng Hoàn Nhan Bảo Châu lại rất cao hứng, mỗi ngày đi tới trạm dịch Tây kỳ quốc, thăm Long Trạch Cảnh Thiên, khiến cho Long Trạch Cảnh Thiên đối với công chúa Bắc Chu quốc này có chút không giải thích được. Nhưng là ở trên địa bàn của người ta, cũng không nên có lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt, chẳng qua là ôn hoà, nhưngthái độ này lại không hù dọa Hoàn Nhan Bảo Châu chạy, nàng vẫn mỗi ngày tới như cũ, đối với Long Trạch Cảnh Thiên lưu luyến.

Hiện tại, Long Trạch Cảnh Thiên muốn đi theo bọn họ đi Tây Lương, Hoàn Nhan Bảo Châu là người cao hứng nhất. Lúc trước nàng còn đang lo lắng, rốt cuộc lấy phương thức gì thuyết phục Hoàn Nhan Liệt, đem nàng gả cho Long Trạch Cảnh Thiên. Hiện tại cơ hội cứ như vậy mà đưa tới cửa.

Hoàn Nhan Bảo Châu cao hứng, nhưng Mộ Dung Thanh Liên thì vui mừng không nổi. Mặc dù vết thương trên người đã kết vảy, cũng không đau đớn đến vậy, nhưng là bên người lại xuất hiện hoa hồ điệp do Mộ Dung Thất Thất gây ra, khiến cho tâm tình nàng thật không tốt.

Bởi vì bị thương chân trái, cần tĩnh dưỡng, nên không thể đi theo Long Trạch Cảnh Thiên, khiến cho Hoàn Nhan Bảo Châu có thời cơ lợi dụng, bộ dạng mê trai đứng bên cạnh Long Trạch Cảnh Thiên, điều này làm cho Mộ Dung Thanh Liên khó có thể chịu được .

Hoàn Nhan Bảo Châu là công chúa Bắc Chu quốc , Mộ Dung Thanh Liên đắc tội không được, nhưng lửa giận trong lòng vẫn còn , thỉnh thoảng cũng sẽ dùng một ít lời nói tới kích thích Hoàn Nhan Bảo Châu. Bất quá đối phương mượn danh công chúa, thỉnh thoảng tới ức hiếp nàng, cộng thêm Long Trạch Cảnh Thiên cũng không như lúc trước che chở nàng, làm cho Mộ Dung Thanh Liên ở sau lưng rớt không ít nước mắt. Dọc đường đi, Mộ Dung Thanh Liên một bụng oan ức, hận không thể tìm cơ hội giết chết Hoàn Nhan Bảo Châu, nhưng cái này chỉ giới hạn trong tưởng tượng, không cách nào áp dụng được. Bất đồng với Mộ Dung Thanh Liên, Bạch Ức Nguyệt được Mộ Dung Thất Thất chiếu cố, thân thể vốn tiêu hao do đấu khí, trong thời gian ngắn đã khôi phục dần.

Khi biết được tin tức này, Mộ Dung Thanh Liên một lần nữa ở trong lòng hỏi thăm tổ tông mười tám đời của Mộ Dung Thất Thất, rõ ràng mình mới là muội muội của nàng, tại sao nàng đối với người ngoài so với mình còn tốt hơn? Thật là một tiện nhân!

Bất quá, lời này cũng chỉ là nói ở trong lòng. Kể từ khi cuộc thi tranh tài bốn nước, sau khi bị Mộ Dung Thất Thất”Chiếu cố”, hiện tại Mộ Dung Thanh Liên thấy Mộ Dung Thất Thất là cả người cũng sẽ run run.

Già Lam đã trở về Đông lỗ, sẽ không có ai có thể bảo vệ nàng, vạn nhất Mộ Dung Thất Thất thật muốn giết nàng, nàng sẽ chết bất đắc kì tử. Cho nên, Mộ Dung Thanh Liên mặc dù vô cùng chán ghét Mộ Dung Thất Thất, hận không đem đầu nàng chặt xuống làm cầu đá, vẫn phải phi thường cẩn thận như trước, lo lắng sợ có hành động gì chọc tới Mộ Dung Thất Thất, khiến mình mang đến họa sát thân.

Chờ trở lại Tây Lương, đã qua lễ Nguyên tiêu.

Bắc Chu quốc trong cuộc thi bốn nước tranh tài đã lấy được chiến thắng, tin tức này truyền tới vào thời điểm lễ mừng năm mới của Bắc Chu quốc, nên đã truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ, trong lúc nhất thời, bách tính yêu nước nhiệt tình dâng cao, hưng phấn cao độ, mãi cho đến năm sau, còn không có tiêu giảm.

Chờ Phượng Thương cùng Mộ Dung Thất Thất trở lại Vương Phủ, mới vừa vào cửa, đã nghe thấy một trận tiếng vỗ tay, Phượng Tề cùng Phượng Ngọc dẫn dắt cả người ở trong Vương Phủ tới trước cửa hoan nghênh, cùng vổ tay, nghênh đón Gia cùng Vương Phi trở lại.

“Vương gia, hoàng thượng chờ ngài trở lại!” Mộ Dung Thất Thất cho Phượng Thương một nụ cười ôn nhu, Phượng Thương gật đầu, cùng người đi vào cung.

Vào ngự thư phòng, Phượng Thương vừa muốn hành lễ, đã bị Hoàn Nhan Liệt ngăn cản, lập tức ban thưởng ghế ngồi. Bắc Chu quốc thắng, khiến cho vị hoàng đế Hoàn Nhan Liệt này nụ cười trên mặt càng nhiều, hắn thật cao hứng, rốt cục cũng lấy được đầu tên, đây cũng là vinh quang vô cùng a!

Nghe Phượng Thương kể rõ sự tình tranh tài đã xảy ra, Hoàn Nhan Liệt vỗ một cái , cười híp mắt, “Trẫm xem a, Chiêu Dương công chúa này là cũng không phải người phàm a! Kể từ sau khi nàng tới, tất cả mọi chuyện đều rất thuận lợi, xem ra nàng thật sự là một phúc tinh.”

Hoàn Nhan Liệt khích lệ Phượng thương, Phượng Thương chẳng qua là cười cười, “Cũng là nhờ hồng phúc của cậu!”

Lời này, khiến cho Hoàn Nhan Liệt nghe cực kỳ cao hứng, vuốt vuốt chòm râu, Hoàn Nhan Liệt rốt cục cũng nói tới chánh sự, “Trẫm gọi ngươi tới, chính là nói cho ngươi biết, ngày lành của các ngươi đã chọn xong rồi! Ngày hai mươi tám tháng giêng! Ngày này là tốt nhất!”

Thấy Hoàn Nhan Liệt kêu mình tới để nói là cái này, Phượng Thương lúc này đứng lên, đối với Hoàn Nhan Liệt hành đại lễ, “Cháu ngoại cám ơn cậu! Cám ơn cậu!”

Giữa lông mày của Phượng Thương biểu hiện cao hứng cùng kích động rất rõ ràng, Hoàn Nhan Liệt thấy thế, cười lớn lên.

“Trẫm cũng biết ngươi rất cao hứng! Cho nên mới chọn ngày lành sớm một chút, để cho ngươi sớm một chút ôm mỹ nhân về! Ha hả, ngươi xem, cũng không phải là lần đầu tiên đón dâu, lại cao hứng thành ra như vậy, xem ra Chiêu Dương công chúa thật sự quan trọng đối với ngươi a! Ha ha ha! Tốt , tốt!”

“Nếm thử điểm tâm Cung Lí làm đi, gọi hoa mai tô, ngươi nhất định rất thích.” Hoàn Nhan Liệt sai người mang lên trà cùng điểm tâm, vừa uống trà vừa ăn điểm tâm, vừa cùng Phượng Thương nói về chuyện hôn lễ, Phượng Thương gật đầu lia lịa.

Phượng Thương lưu lại một lúc, ăn mấy khối điểm tâm Cung Lí làm kiểu mới, uống trà, Hoàn Nhan Liệt lúc này mới thả cho hắn đi.

Chờ Phượng thương đi , nụ cười trên mặt Hoàn Nhan Liệt từ từ biến mất, cuối cùng âm trầm hạ lệnh xuống.”Kính Đức, bãi giá, trẫm muốn đi Trường Thu Cung!”

Trường Thu Cung, vốn là chỗ ở của hoàng hậu, nhưng hoàng hậu của Hoàn Nhan Liệt cũng không có ở đó, ngược lại nơi này là nơi phi tử Hoàn Nhan Liệt cưng chiều ở đó. Kiểm định lại trước sau có tổng cộng tám vị Hoàng quý phi, bất quá đều mất sớm, hiện tại chỗ này chính là nơi của tân phi Hoàn Nhan Liệt cưng chiều, Hoàng quý phi thứ chín của Bắc Chu quốc Nguyệt Lan Chi.

Vừa nghe nói hoàng thượng muốn tới đây, nàng còn chưa kịp chuẩn bị, Nguyệt Lan Chi lập tức run run, lược trong tay rơi trên mặt đất.

Làm sao bây giờ? Hắn muốn tới rồi! Vừa nghĩ tới mỗi lần làm cái chuyện biến thái kia, Nguyệt Lan Chi đã cảm thấy sợ. Rõ ràng là ban ngày, tại sao hắn lại tới đây? Chẳng lẽ hắn không cần xử lý quốc sự sao? Hắn tới làm cái gì ——

“Nương nương, ngài làm sao vậy?” Cung nữ Xuân Hạnh tiến lên, thấy Nguyệt Lan Chi cả người run run, vừa định gọi thái y, đã bị Nguyệt Lan Chi ngăn cản, “Đừng, Xuân hạnh, Bổn cung không có chuyện gì.”

“Nương nương, ngài không phải là không muốn hoàng thượng tới đây chứ?” Xuân Hạnh xem xét chung quanh, không có người khác, liền nhỏ giọng hỏi. Xuân Hạnh mặc dù là cung nữ mới tới, nhưng là ở Trường Thu Cung mấy ngày, cũng có thể nhìn ra một vài vấn đề .

Tựa hồ mỗi lần hoàng thượng tới đây, nương nương cũng sẽ sợ, hơn nữa Nguyệt Lan Chi nhìn thấy Hoàn Nhan Liệt tựa như chuột thấy mèo.

Có một lần Xuân Hạnh tận mắt thấy Hoàn Nhan Liệt hướng Nguyệt Lan Chi cười một tiếng, Nguyệt Lan Chi mặt lập tức bị làm cho sợ đến trắng bệch, mặc dù kinh ngạc, trong mắt người khác Nguyệt quý phi được sủng ái này tại sao lại như vậy, nhưng Xuân Hạnh cũng không ngu, biết rõ quy củ cung đình, cho nên vững vàng giữu miệng, cũng không nói gì. Bây giờ nhìn lại, Hoàng quý phi trong mắt người ngoài cũng không giống như vậy. Nghe Xuân hạnh nhắc tới Hoàn Nhan Liệt, Nguyệt Lan Chi sợ run cả người. Không phải không muốn cho hắn tới, mà nàng vĩnh viễn cũng không muốn nhìn thấy hắn! Người nam nhân này, căn bản là không phải là người, mà là ma quỷ!

“Xuân Hạnh, đừng nói nữa, nếu không ngươi cùng Bổn cung sẽ sống không được.”

Xuân Hạnh đã là cung nữ thứ sáu ở bên cạnh nàng rồi, các cung nữ trước kia đều đã chết hết. Xuân Hạnh là người tốt, nàng xem Xuân Hạnh như muội muội, cho nên mới phải nhắc nhở nàng như vậy.

Thấy Nguyệt Lan Chi sắc mặt tái nhợt, cùng ánh mắt thật tình, Xuân Hạnh gật đầu, “Nương nương, ngài yên tâm, ta sẽ không nói .”

“Giúp bản cung trang điểm, mang bạch y lấy ra, hoàng thượng thích ta mặc đồ bạch y.” Mặc dù trong lòng sợ, nhưng Nguyệt Lan Chi biết, mình chạy không thoát, chỉ có thể thừa nhận. Để cho hắn vui vẻ, cuộc sống của nàng mới có thể sống khá giả, huống chi người nhà cùng tộc nhân của nàng đều ở trong tay Hoàn Nhan Liệt, cho dù không vì mình, cũng phải vì cha mẹ và đệ đệ.

Chờ Nguyệt Lan Chi trang phục chỉnh tề, một tiếng “Hoàng thượng giá lâm” liền truyền vào. Nguyệt Lan Chi hít một hơi thật sâu, hướng về phía gương nở một nụ cười, xoay người đi ra ngoài.

“Thần thiếp cung nghênh hoàng thượng, Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!”

Nguyệt Lan Chi cười khanh khách hành lễ ở trước mặt Hoàn Nhan Liệt, Hoàn Nhan Liệt hừ một tiếng, phất tay áo vào Trường Thu Cung.

Đây là tại sao? Cung nhân trong Trường Thu Cung rất kinh ngạc, hôm nay tâm tình hoàng thượng không tốt sao? Nguyệt Lan Chi sắc mặt rất khó coi, Hoàn Nhan Liệt tâm tình không tốt, nghĩa là cuộc sống của nàng cũng không được khá giả a.

“Hoàng thượng, ngài hôm nay là làm sao vậy? Có phải lúc thượng triều những lão già kia lại khiến ngài tức giận hay không?” Hít vào một hơi, Nguyệt Lan Chi cười đi theo phía sau Hoàn Nhan Liệt , sai Xuân hạnh bưng tới bát canh hạt sen ngân nhĩ, “Xin ngài bớt giận! Chớ cùng bọn họ chấp nhặt. Nếm thử canh hạt sen ngân nhĩ này coi, nô tì cố tình làm riêng cho ngài!”

Nguyệt Lan Chi từ đầu đến cuối vẫn duy trì nụ cười ngọt, khiến cho trên mặt Hoàn Nhan Liệt rốt cuộc cũng dễ nhìn một chút.

” Nô tì bón cho ngài!” Nguyệt Lan Chi đem một thìa canh hạt sen ngân nhĩ, đút tới khóe miệng Hoàn Nhan Liệt, “Bệ hạ, ngài nếm thử xem!”

“Không tệ!” Nếm thử một miếng, Hoàn Nhan Liệt một phát bắt được tay của Nguyệt Lan Chi đến trước mặt mình, Kính Đức lập tức phất tay, người bên cạnh tất cả lui ra, trong phòng chỉ còn lại Hoàn Nhan Liệt cùng Nguyệt Lan chi.

Nguyệt Lan chi tim đập thình thịch, mặc dù Hoàn Nhan Liệt bắt tay làm đau nàng, nhưng nàng không dám hừ một tiếng, trên mặt vẫn treo nụ cười ôn nhu như cũ, ôn nhu hỏi Hoàn Nhan Liệt, “Bệ hạ, ngài làm sao vậy? Có phải hay khôngtrên mặt Nguyệt Nhi có cái gì? Hay là Nguyệt Nhi hôm này trang điểm sơ xài?”

Hoàn Nhan Liệt không nói chuyện, híp mắt, ngó chừng Nguyệt Lan Chi, không nhúc nhích, cái tư thế này vẫn giữ vững tới khoảng một chén trà, Hoàn Nhan Liệt mới buông tay ra, “Trẫm đã nói, cao quý trang nhã, làm sao ngươi học lâu như vậy cung không học được? Rốt cuộc cũng là người xuất thân thấp, bất kể vác vàng vác bạc thế nào, cũng không cải biến được vẻ nghèo hèn cùng tục khí trên người của ngươi!”

Lời nói ác độc của Hoàn Nhan Liệt, Nguyệt Lan Chi nghe rất khó chịu, lại chỉ có thể nhịn , cung kính đối với Hoàn Nhan Liệt hành lễ, Nguyệt Lan chi ôn nhu cười một tiếng, “Thần thiếp tuân lệnh bệ hạ dạy bảo! Thần thiếp nhất định sẽ mau học xong sớm !”

“Quên đi !” Hoàn Nhan Liệt phất tay, “Ngươi ở đây chờ, trẫm muốn tới phía dưới kia, đừng có làm phiền trẫm! Nếu không, kết quả của ngươi sẽ giống những người phụ nữ trước!”

Hoàn Nhan Liệt đứng dậy đi tới bên giường, xoay Dạ Minh Châu ở phía đầu giường, “Chi ——” một tiếng, giường sụp đổ xuống, lộ ra một lối đi nhỏ.

Chờ thân ảnh màu vàng của Hoàn Nhan Liệt biến mất, chân của Nguyệt Lan Chi liền mềm nhũn, ngồi phịch ở trên mặt đất. May mắn không có chuyện gì, may mắn hôm nay không có chuyện gì! Hi vọng hôm nay có thể như vậy bình an qua đi! Hi vọng hắn thấy “Nàng” xong tâm tình tốt lên, sẽ không hành hạ nàng nữa!

Hoàn Nhan Liệt giẫm lên bậc thang, đi xuống, đây là một địa đạo, hai bên địa đạo, trên tường khảm những viên Dạ Minh Châu nhỏ, đi tới cuối địa đạo, là một đại sảnh sáng ngời. Không giống với bên ngoài rét lạnh, nơi này nhiệt độ vừa phải, tựa như mùa xuân.

Cả đại sảnh, được trang hoàng như phòng của tiểu thư khuê các, giường, tủ treo quần áo, cái bàn uống nước, bàn trang điểm, ngay cả trên bàn trang điểm cũng có phấn hương, đầy đủ mọi thứ. Nếu có người xông vào , nhất định sẽ cho là mình đến khuê phòng của một cô nương, chẳng qua là cô nương này ưa thích màu trắng, vô luận là màn lụa, hay là quần áo treo trong tủ , toàn bộ là bạch y, khiến cho người ta phỏng đoán , chỗ này , là chỗ của một vị cô nương tinh khiết.

Ở chính giữa đại sảnh, là một chiếc giường ngọc, đầy khí ấm áp, mà trên giường, ngoài dự đoán của mọi người có một vị bạch y nữ tử đang nằm trên đó.

“Nguyệt Nhi, ca ca đến thăm muội!” Không giống với lời nói lãnh mạc như vừa nãy, lúc này Hoàn Nhan Liệt là ôn nhu đa tình , hắn đi tới bên giường, nắm lấy tay của cô gái trên giường, đem tay nàng áp trên mặt mình.

“Nguyệt Nhi, có nhớ tới ca ca không? Hôm nay có vui vẻ không? Ca ca xử lý xong chính sự rồi tới thăm muội, muội cao hứng không?”

Hoàn Nhan Liệt lầm bẩm, người trên giường cũng không nói gì, mà nhắm chặc hai mắt cùng miệng, giống như ngủ say. Nếu như Mộ Dung Thất Thất ở chỗ này, nhất định sẽ kinh ngạc kêu ra tiếng . Bởi vì … cô gái này có bảy phần giống nàng, mà Hoàn Nhan Liệt trong miệng gọi Nguyệt Nhi, cũng là Hoàn Nhan Minh Nguyệt trong miệng mọi người mười lăm năm trước. “Nguyệt Nhi, hôm nay ca ca tới là có một tin tức tốt muốn nói cho muội biết. Thương Nhi sắp kết hôn, tân nương là công chúa Tây kỳ quốc. Muội biết là ai không? Chính là nữ nhi của Mộ Dung Thái a! Mộ Dung Thái muội còn nhớ rõ không? Ban đầu Phượng Tà thua ở trong tay của hắn a! Hiện tại nữ nhi của Mộ Dung Thái trở thành con dâu của muội, muộicảm thấy như thế nào?”

“A, muội chắc chắn sẽ không cao hứng, muội hẳn hận chết Mộ Dung Thái rồi! Bởi vì Chiến thần Phượng Tà một lần duy nhất thất bạ,i thua bởi trong tay Mộ Dung Thái, thì muội làm sao lại thích Mộ Dung Thất Thất đây! Chẳng qua là, Thương Nhi rất thích vị Chiêu Dương công chúa này, thật là duyên phận a! Có phải hay không?”

“Bất quá muội yên tâm, ca ca thương nhất là Nguyệt Nhi của chúng ta rồi, ca ca không nỡ để cho Nguyệt Nhi khổ sở. Cho nên, ta cam đoan với muội, lần này tân nương của Thương Nhi sống không quá đêm tân hôn, muội nói có được hay không? Ha hả a, ca ca thích nhất là Nguyệt Nhi rồi! Ca ca nhất định sẽ giúp Nguyệt Nhi đạt thành tâm nguyện !”

Lúc này, Bắc Chu quốc hoàng đế Hoàn Nhan Liệt, hoàn toàn không giống với vẻ hiền hòa thân cận, trong mắt của hắn lóe ra điên cuồng, nắm lên tay Hoàn Nhan Minh Nguyệt, giống như một người điên, hôn hít lấy ngón tay của Hoàn Nhan Minh Nguyệt, đầu lưỡi ở đầu ngón tay của nàng đảo quanh, vui mừng hưởng thụ cảm giác này, cho đến khi tay của Hoàn Nhan Minh Nguyệt ướt nhẹp một mảnh , mới để tay nàng xuống.

“Nguyệt Nhi, ngươi rốt cuộc muốn ngủ tới lúc nào a?”

Hoàn Nhan Liệt ngón tay chạm tới khuôn mặt bóng loáng như ngọc của Hoàn Nhan Minh Nguyệt, “muội có phải cho là có giường ngọc ấm hộ thể, vẫn ngủ say không chịu dậy hay không? Nguyệt Nhi, muội còn nằm ngủ đi như vậy, ca ca tựu già đi rồi. . . . . . Chờ Nguyệt Nhi tỉnh lại, không nhận ra ta thì làm sao bây giờ? Không thích ta thì làm sao bây giờ? Nguyệt Nhi, muội tỉnh, có được hay không! Van cầu muội !”

Mới vừa rồi còn điên cuồng hôn tay, Hoàn Nhan Liệt hiện tại nằm ở trên giường ngọc ấm, mặt thật chặt dán lên mặt Hoàn Nhan Minh Nguyệt , đưa tay đem Hoàn Nhan Minh Nguyệt ôm vào trong ngực, lệ nóng theo khóe mắt của hắn chảy xuống.

“Van cầu muội , Nguyệt Nhi, không nên để ca ca một mình ở trên thế giới này. Ca ca đáp ứng ngươi, gả muội cho Phượng Tà, chỉ cần muội thích, ca ca đều ủng hộ muội ! Ngươi không nên ngủ như vậy có được hay không? Ca ca yêu muội nhiều năm như vậy, chiều theo ý muội nhiều năm như vậy, tại sao muội không chịu dậy mở mắt nhìn ca ca một cái đây? Tại sao như vậy chứ?”

“Van cầu muội , tỉnh lại! Không nên ngủ tiếp! Van cầu muội . . . . . .”

Thanh âm bi thương của Hoàn Nhan Liệt ở trong đại sảnh càng lộ ra vẻ tịch liêu, không người nào có thể thấy vị đế vương này có một mặt như vậy, tựa hồ, tất cả kiêu ngạo của hắn, ở trước mặt cô gái ngủ say trên giường này, cũng sẽ sụp đổ, lưu lại chỉ còn tiếng nức nở.

Hoàn Nhan Liệt lần này đi xuống thật lâu, lâu tới mức Nguyệt Lan Chi xém chút ngủ, chờ tới thời điểm cằm xuất hiện cơn đau, Nguyệt Lan Chi mới kinh hoảng mở mắt ra, mới phát hiện vẻ mặt dử tợn của Hoàn Nhan Liệt đứng ở trước mặt nàng.

“Làm sao, đợi không được rồi hả? lại ngủ? Xem ra trẫm là nên nhắc nhở ngươi một chút, rốt cuộc ai mới là chủ tử của ngươi!”

Không đợi Nguyệt Lan Chi hiểu, Hoàn Nhan Liệt một tay xe rách áo ngoài của nàng, lộ ra cái yếm màu hồng phấn bên trong, phía trên thêu uyên ương nghịch nước. Thấy màu hồng này, cùng với đôi uyên ương liếc mắt đưa tình, mắt Hoàn Nhan Liệt đầy tia máu đỏ. Thô lỗ giật xuống cái yếm uyên ương, bàn tay Hoàn Nhan Liệt đem cái yếm xé nát bấy.

“Ngươi có phải hay không còn muốn cùng Phượng Tà song túc song phi? Cho nên mới thêu đôi uyên ương này? Ừ? !” Hoàn Nhan Liệt hai tay tàn bạo bóp lấy cổ Nguyệt Lan chi , “Nói! Ngươi có phải hay không cũng giống tiện nhân kia?”

“Hoàng, hoàng thượng, lần trước người nói thích, bảo thần thiếp thêu a!” Nguyệt Lan chi nước mắt chảy xuống, trên cổ bóp chặt khiến nàng không thể hô hấp, khuôn mặt trắng nõn vì sự khó thở mà bị lây nhiễm màu hồng, “Hoàng thượng, thần thiếp, không có. . . . . . Không có nói láo a!”

“Là trẫm? Ngươi là nói, đôi uyên ương này, là ngươi thêu vì trẫm?” Vừa nghe Nguyệt Lan chi nói như vậy, Hoàn Nhan Liệt tay dần dần buông ra, trong mắt trừ bất khả tư nghị, còn có vui mừng, “Nguyệt Nhi, ngươi là nói, một con uyên ương này là ngươi, một con là trẫm?”

“Dạ!” Nguyệt Lan Chi sợ hãi gật đầu, không biết người nam nhân trước mắt này, sau một khắc lại sẽ phát thần kinh gì. Nếu như một ngày kia nàng chết ở trong tay của hắn, nàng cũng sẽ không cảm thấy kinh ngạc. Lúc trước những nữ nhân ở nơi này cũng chẳng phải chết bởi ở trong tay hắn sao?

“Ha ha ha ha! Nguyệt Nhi, trong lòng ngươi quả nhiên có ta ! Ngươi quả nhiên là yêu ta ! Ta cũng vậy yêu ngươi a, Minh Nguyệt, ngươi có biết hay không, lúc trước ngươi sinh ra, ta ôm ngươi, ngươi hướng ta cười ngọt ngào , một khắc kia, ta liền yêu ngươi! Ta yêu ngươi a!”

Nguyệt Lan Chi muốn giãy dụa, không ngờ Hoàn Nhan Liệt đã thô lỗ nhấc làn váy của nàng, đem thắt lưng của nàng cởi ra, sau đó, sau đó Nguyệt Lan Chi cảm thấy vậy gì đó đâm vào bên trong.

“Nguyệt Nhi, ca ca yêu ngươi!”

Lại tới nữa . . . . . . Nguyệt Lan Chi tuyệt vọng nhìn nóc nhà, mỗi lần đều như vậy, mỗi lần đều hô tên một nữ nhân khác, tùy ý rong ruổi trên người nàng.

Mắt Nguyệt Lan Chi, trống rỗng mở to, chuyện như vậy cũng không phải là lần đầu tiên phát sinh. Chỉ cần hắn nghĩ, hắn muốn, nàng phải tùy thời thừa nhận hắn mang đến hết thảy. Cho dù là ở trong lúc mang thai, cũng phải tùy ý hắn muốn. Cho nên. . . . . . Con của nàng mới có thể mất, mới còn chưa đủ hai tháng liền rời nàng đi! Đây cũng bởi vì ma quỷ này!

Nước mắt cừu hận, từ trên gương mặt bóng loáng của Nguyệt Lan Chi vô số viên rơi xuống mặt đất. Hoàn Nhan Liệt giống như chó điên, ở trên người nàng gặm nhấm, lưu lại một mảng xanh tím.

Đối với mấy cái này, Nguyệt Lan chi tựa hồ đã không còn cảm giác đau đớn, nàng đã sớm đem mình xem là một công cụ dùng hình, trong hoàng cung to lớn này, không có một người nào, không có một ai không hâm mộ nàng, không có một người nào, không có một ai không ghen tỵ với nàng.

Tất cả mọi người cho là nàng được Hoàn Nhan Liệt sủng ái, mặc dù nàng không phải là hoàng hậu, nhưng hưởng thụ đãi ngộ so sánh với hoàng hậu còn tốt hơn. Nhưng là, có ai biết được sau lưng chân tướng đích thực là như thế nào đây? Tất cả nữ nhân hậu cung đều theo đuổi nam nhân này, còn nàng thì tránh không kịp ma quỷ này. Nếu như có thể lựa chọn, nàng tình nguyện sống cuộc sống ở địa phương xa xôi, không biết hoàng cung là vật gì, không biết hoàng đế là ai, không hưởng thụ những vinh hoa phú quý này, cũng không cần thừa nhận những thứ tùy ý bắt người cướp của này.

Có đôi khi, Nguyệt Lan Chi thật hận, hận mình cùng nữ nhân kia có khuôn mặt tương tự, hận hơn cái nữ nhân nằm bên dưới kia, hết thảy cũng là bởi vì nàng, hắn mới biến thái như vậy!

Cũng bởi vì gương mặt này, làm cho nàng nhận chịu mọi loại đãi ngộ khác người, tựa như hiện tại, nam nhân này một lát điên, một lát bình thường, một lát bởi vì một chút cũng không thỏa mãn sẽ giết nàng, một lát lại bởi vì một câu nói của nàng mà ngược lại làm thú vui. Đây là một nam nhân giống ác ma, làm cho nàng cả người đều sợ hãi nam nhân này!

“Nguyệt Nhi! Nguyệt Nhi của ta!” Hoàn Nhan Liệt tay nắm tóc Nguyệt Lan Chi, buộc nàng nhìn mình, “Nói! Ngươi thích nhất người nào! Nói, nam nhân trong lòng ngươi là người nào? ! Nói! Có phải là Phượng Tà hay không? Hử? Ngươi rốt cuộc là yêu Phượng Tà hay là yêu ta? Rốt cuộc là Phượng Tà lợi hại hay là ta hại ?”

“Hoàng thượng, trong lòng thần thiếp chỉ có người, chỉ yêu một mình người! Người là tốt nhất!” Nguyệt Lan chi hàm chứa nước mắt, mạnh dạn nở một khuôn mặt tươi cười, chịu đựng đau nhức của da đầu cùng phía dưới, run rẩy đáp trả vấn đề của Hoàn Nhan Liệt .

“Thật? Thật?” Lúc nói chuyện, Hoàn Nhan Liệt đột nhiên dừng lại, giống như vương giả cao cao tại thượng, cúi đầu ,mắt nhìn xuống Nguyệt Lan Chi, “Nguyệt Nhi, ngươi phải ngoan a, không thể nói dối ! Nguyệt Nhi nói láo, ta không thích, nói láo ca ca sẽ trừng phạt ngươi ơ!”

“Thật sự, thật, thật chỉ có ngươi!” Nguyệt Lan Chi không dám giãy dụa, cũng không có thể giãy dụa, cha mẹ ấu đệ đều ở trong tay Hoàn Nhan Liệt, người trong tộc nhiều như vậy cũng bị Hoàn Nhan Liệt khống chế, vạn nhất nàng không cẩn thận, phật ý hắn, nàng cũng sẽ có kết quả giống như những nữ nhân kia.

“Ha ha ha ha! Ta là tốt nhất! Nguyệt Nhi rốt cuộc biết rồi, Nguyệt Nhi rốt cuộc biết rồi!”

Hoàn Nhan Liệt mạnh mẽ va đập vào, mặt Nguyệt Lan chi bởi vì đau mà vặn vẹo, dung nhan vốn xinh đẹp bởi sự đau đớn kích thích, trở nên tái nhợt vô lực, nàng gắt gao cắn môi, móng tay dài cắm vào trong thịt, cuối cùng, thật sự chịu không được, chỉ có thể ngất đi.

Qua hồi lâu, chờ Nguyệt Lan Chi tỉnh lại, đèn dầu đã lên, ngoài phòng một mảnh đen nhánh, trong nhà ánh đèn sáng ngời. Xuân Hạnh nhẹ giọng nức nở, hai tay nhỏ bé vắt khăn lông trong nước ấm, ở trên người Nguyệt Lan chi nhẹ nhàng lau.

“Xuân Hạnh. . . . . . Đừng khóc. . . . . .” Nguyệt Lan Chi há mồm, tiếng nói khàn khàn từ cổ họng của nàng truyền ra. Thấy Nguyệt Lan Chi bị hành hạ đến không còn hình dạng, Xuân hạnh nước mắt rớt xuống, “Nương nương, ngài đã chịu khổ!”

“Xuân hạnh, ta đau quá ——” Nguyệt Lan Chi nghĩ trở mình, nhưng không ngờ khẽ động thân dưới, lập tức đau đến một thân đầy mồ hôi.

“Nương nương, mới vừa rồi thái y đến xem qua, nói là nương nương tốt nhất điều dưỡng, nhớ lấy. . . . . . Nhớ lấy không thể cùng phòng. Nhưng là hoàng thượng một lần nữa như vậy, khiến thân thể nương nương không chịu nổi. . . . . .” Xuân hạnh vừa nói vừa khóc ra thành tiếng, Nguyệt Lan Chi ngồi dậy, kéo tay Xuân hạnh, đem miệng của nàng che lại.

“Xuân hạnh, trong cung này, cái gì có thể nói, cái gì không thể nói, ngươi cũng biết. . . . . . Sau này, đừng làm cho người nhìn thấy, cho dù rơi lệ, cũng đừng làm cho người ta nhìn thấy. . . . . . Ta là vì ngươi tốt. . . . . .”

Xuân hạnh biết Nguyệt Lan chi là vì tốt cho mình, dùng sức gật đầu, nhưng là nước mắt không nhịn rơi xuống.

Bên ngoài mọi người nói chủ tử nhà mình yếu đuối, còn nói nàng quá mức mảnh mai, mới giữ không được hoàng tử, chỉ có các nàng biết, Tiểu hoàng tử là bị cha hắn tự mình giết chết ! Nếu không phải Hoàn Nhan Liệt ở thời điểm Nguyệt Lan chi có thai còn mạnh mẽ muốn cùng phòng, nương nương làm sao sẽ sanh non, hiện tại thân thể còn suy yếu như vậy——

“Không cho khóc!” Nguyệt Lan Chi không nhịn được cất cao âm lượng, “Xuân hạnh, nếu như ngươi nghĩ ở trong cung này sống được, phải học được chuyện thứ nhất là, không khóc. Nếu không, xảy ra chuyện gì, ta cũng chưa chắc có thể che chở cho ngươi!”

Nói một hơi nhiều như thế, Nguyệt Lan Chi cũng nhịn không được, ngã xuống giường, trên đầu mồ hôi đầm đìa, gương mặt ửng hồng. Xuân hạnh vội vàng mang thuốc thái y kê đưa tới, đút cho Nguyệt Lan Chi. Một chén thuốc uống vào, Nguyệt Lan chi sắc mặt khá hơn một chút, khoát tay áo, nhắm mắt lại, để cho Xuân hạnh lui ra.

“Nàng như thế nào?” Ngoài điện, Hoàn Nhan Liệt nghiêm trang đứng, cùng với hình tượng ác ma lúc trước hoàn toàn khác.

“Hồi hoàng thượng…, nương nương là thân thể sau hậu sản vẫn không điều dưỡng tốt, cộng thêm khí huyết công tâm, cho nên mới bị bệnh. Thần đã kê toa thuốc, chẳng qua là, nương nương thân thể quá mức suy yếu, kính xin. . . . . .”

“Ừ?” Hoàn Nhan Khang mặt nghiêng nhìn lão thái y khom lưng đứng trước mặt, thanh âm trở nên nghiêm nghị, “Nói, xin cái gì? Đừng nói chuyện ấp a ấp úng !”

“Mặc dù hoàng thượng sủng ái nương nương, nhưng là, thần khẩn cầu hoàng thượng sinh hoạt vợ chồng không nên quá mức nhiều, nếu không thân thể nương nương sợ là khó có thể thuận lợi hồi phục ——” lúc nói lời này, lão thái y đầu cúi rất thấp, giọt mồ hôi trên trán từng giọt rơi trên mặt đất, lưu lại một đám nước nho nhỏ.

Hoàn Nhan Liệt sau khi nghe xong, trầm mặc một hồi, mà hắn trầm mặc, để cho lão thái y lại càng thêm kinh hồn. Mặc dù là trời đông giá rét, nhưng quan phục thái y thấm ướt, hắn nuốt nuốt nước miếng, không dám lau mồ hôi trên trán, sợ một động tác thôi, sẽ rớt đầu trên cổ.

## 76. Chương 83

Chương 83 : Phụ tử cực phẩm

Hiện nay trong cung người được cung chiều suûng ái nhất chính là Nguyệt Lan Chi, vì nàng, hoàng thượng hận không thể hái sao trên trời xuống cho nàng.

Nhưng là, Hoàn Nhan Liệt ở phương diện nhu cầu cũng thật sự là quá cường liệt chút ít, lão thái y đã không nhớ rõ đây là lần thứ mấy Nguyệt Lan Chi đẻ non mà hắn bị Kính Đức công công trong lúc ngủ mơ màng mà chộp tới Trường Thu Cung, cứu mạng cho vị Hoàng quý phi nương nương này. Hôm nay nhìn tình hình trên, chăn đệm cùng bạch y nhiễm máu , khiến hắn sợ hết hồn.

Nếu Hoàn Nhan Liệt “Sủng ái” giảm xuống, vị này nương nương sợ là sẽ giống mấy vị nương nương trước kia ở Trường Thu Cung này, đều là mệt không dái.

Lão thái y trong lòng thương tiếc Nguyệt Lan Chi, đế vương sủng ái, cũng không phải là việc tùy tiện người nào cũng có thể thừa nhận. Nhưng hắn cũng bất quá chỉ là một thần tử, hơn nữa đã lớn tuổi, hẳn là nên an hưởng tuổi già. Nếu không cẩn thận nói sai cái gì, chọc giận Hoàn Nhan Liệt, khiến cho mất đầu, vậy thì được một mất mười a.

Hoàn Nhan Liệt híp mắt, ngó chừng trên mặt lão thái y già nua có chút ít nếp nhăn kia, còn có chòm râu đổ mồ hôi lạnh, rốt cục cười một tiếng, “Trẫm biết rồi, ngươi chỉ để ý chữa trị cho nàng là được. Trẫm đáp ứng ngươi không đụng tới nàng! Chỉ cần là đối với thân thể của nàng có tác dụng , phàm là vật ở trong cung có, ngươi cứ cầm dùng đi! Chữa trị cho Hoàng quý phi khỏi hẳn, trẫm sẽ có phần thưởng!”

“Dạ! Thần tuân chỉ!” Lão thái y thở phào nhẹ nhỏm. Một kiếp này coi như tránh thoát được, hi vọng Nguyệt Lan Chi uống thuốc của hắn thật sự có thể bình an, thân thể mạnh khỏe. Hắn già rồi, những thứ kinh sợ này, cũng không chịu nổi nhiều.

Chờ lão thái y lui ra, Hoàn Nhan Liệt vào nhà liếc nhìn Nguyệt Lan chi. Dưới ánh nến, sắc mặt nàng tái nhợt, khuôn mặt nhỏ nhắn cỡ lòng bàn tay không có chút huyết sắc, ngay cả cánh môi bình thường hồng mịn như đóa hoa, lúc này cũng trở thành trắng bệch.

An tĩnh khác thường khiến cho Nguyệt Lan Chi kinh hãi, mở mắt ra, thấy Hoàn Nhan Liệt đứng đó chăm chú nhìn mình, Nguyệt Lan Chi từ trên tráp ngồi dậy, “Hoàng. . . . . . Hoàng thượng. . . . . .”

“Ái phi, ngươi nằm xuống!” Hoàn Nhan Liệt tiến lên ôn nhu vịn cho Nguyệt Lan Chi nằm xuống, tự mình đắp chăn cho nàng, “Ái phi, thái y nói, ngươi thân thể quá yếu, hảo hảo điều dưỡng là được. Ngươi thoải mái, buông lỏng tinh thần, cần gì, nghĩ muốn cái gì, cứ mở miệng, trẫm chuẩn bị cho ngươi , chỉ cần ngươi có thể tốt lên , trẫm làm cái gì cũng nguyện ý!”

“Hoàng thượng. . . . . .”

“Thật xin lỗi, mới vừa rồi là trẫm không tốt! Là trẫm quá yêu ngươi! Mỗi lần không khống chế được mình!” Hoàn Nhan Liệt nắm bàn tay vừa lạnh vừa gầy của Nguyệt Lan Chi áp trên mặt mình nhẹ nhàng mà cọ , “Trẫm là bởi vì quá yêu ngươi, cho nên mới muốn vĩnh viễn đem ngươi giam cầm ở bên cạnh trẫm, thật xin lỗi, Nguyệt Nhi, trẫm thật sai lầm rồi, trẫm thật biết sai lầm rồi!”

Lại tới nữa, lại tới nữa ! Cảm nhận được lòng bàn tay ướt át nước mắt, Nguyệt Lan Chi kinh hãi.

Mỗi lần thô bạo xong, hắn cũng sẽ như vậy, thay đổi hoàn toàn thành một người khác, ôn nhu tới mức có thể bấm ra nước . Rốt cuộc đâu mới thực sự là con người hắn, rốt cuộc nội tâm của hắn đích thực nghĩ cái gì? Mặc dù đi theo bên cạnh Hoàn Nhan Liệt một thời gian không ngắn, nhưng nàng một chút cũng nhìn không thấu hắn.

“Ái phi, ngươi sờ ——” Hoàn Nhan Liệt đem tay Nguyệt Lan Chi đặt ở trên ngực mình, làm cho nàng cảm thụ được nhịp tim của mình, “có cảm thấy không? Nó một lòng vì ngươi mà đập, cũng là bởi vì có ngươi, trẫm mới có thể kiên trì. Nguyệt Nhi, ngươi nhất định phải tốt, nếu như ngươi chết, trẫm làm sao bây giờ? Trẫm làm sao có thể chịu được cuộc sống không có ngươi? Trẫm nhất định sẽ cùng ngươi chết, không thể cùng sinh, nhất định phải cùng chết. . . . . .”

“Hoàng thượng. . . . . .” Nguyệt Lan Chi bưng kín miệng Hoàn Nhan Liệt, “Hoàng thượng, ngài tại sao lại nói như vậy? Ngài là vạn tuế vạn vạn tuế, thần thiếp bất quá là nô tì của ngài, ngài nói như vậy, thần thiếp không chịu nổi. . . . . .”

“Nguyệt Nhi, ngươi tha thứ cho trẫm rồi, có phải hay không?”

Nghe Nguyệt Lan Chi mở miệng nói chuyện, Hoàn Nhan Liệt kích động dị thường, nhìn trong mắt nàng lóe ra nước mắt trong suốt, “Nguyệt Nhi, ngươi có phải còn yêu trẫm hay không? Tựa như trẫm yêu ngươi chứ?”

Đối với lời nói của Hoàn Nhan Liệt…, trong lòng Nguyệt Lan Chi thật khổ sở, tại sao mỗi lần lại như thế? Chẳng lẽ hắn không biết như vậy làm người ta rất đau đớn sao? Mỗi lần không kiêng nể gì giày vò nàng, lúc này lại khóc trước mặt nàng. . . . . . nếu như hắn thực lòng sám hối, tại sao mỗi lần còn thương tổn nàng? Tại sao?

Nguyệt Lan Chi chậm chạp không có mở miệng, Hoàn Nhan Liệt nước mắt như đê vỡ rơi trên mu bàn tay của Nguyệt Lan Chi, “Nguyệt Nhi làm sao cũng không chịu tha thứ trẫm, trẫm biết! Là trẫm hại chết con của chúng ta, cũng là trẫm không tốt!”

Hoàn Nhan Liệt đánh trên mặt mình , Nguyệt Lan Chi hoảng hốt, vội vàng bắt được tay Hoàn Nhan Liệt, “Hoàng thượng, thần thiếp, thần thiếp chưa từng có oán giận ngài! Ngài sủng ái, là phúc khí của thần thiếp! Thần thiếp là cam tâm tình nguyện ——”

Có những lời này, tay Hoàn Nhan Liệt rốt cục cũng dừng lại, giơ lên tới khuôn mặt còn có nước mắt, nhưng không hề chảy nước mắt nữa, “Nguyệt Nhi, ngươi nói là thật sự? Ngươi thật yêu trẫm? Sẽ không rời khỏi trẫm?”

“Hoàng thượng, thần thiếp vĩnh viễn phụng bồi ngài! Cho đến. . . . . . khi Ngài phiền chán thần thiếp thì thôi!”

“Ha hả. . . . . .” Nghe được câu này, Hoàn Nhan Liệt rốt cục lộ ra nụ cười đầu tiên, thanh âm nụ cười ôn hòa, làm cho Nguyệt Lan Chi không nhịn được rùng mình một cái.

Là ảo giác của nàng sao? Tại sao tiếng cười lần này của Hoàn Nhan Liệt cùng bình thường không giống nhau? Bên trong tựa hồ đeo cảm xúc khác, chẳng qua là nàng không hiểu được tiếng cười kia rốt cuộc hàm chứa cái gì.

“Trẫm làm sao có thể phiền chán ngươi!” bàn tay to của Hoàn Nhan Liệt theo áo lót trắng của Nguyệt Lan Chi dò xét đi vào, bắt được nụ tuyết lê kia, không tbận tâm thân thể Nguyệt Lan chi lạnh như băng, bàn tay to nhéo nó, lòng bàn tay ma sát, cho đến khi sắc mặt Nguyệt Lan Chi biến thành màu hồng.

“Hoàng thượng, thần thiếp thật không được, thật. . . . . .” Nguyệt Lan Chi lắc đầu, cắn môi, nước mắt chảy xuống. Hắn là ma quỷ, mới vừa rồi nàng còn đắm chìm vào lời nói dối của ma quỷ.

“Yên tâm! Trẫm chẳng qua là nói cho ngươi biết, trẫm vĩnh viễn yêu ngươi!”

Thấy trong mắt Nguyệt Lan Chi có hoảng sợ, Hoàn Nhan Liệt cười thu tay về, lần nữa giúp Nguyệt Lan Chi đắp chăn, “Hảo hảo nghỉ ngơi! Nhanh chóng khỏe lên nhé! Trẫm thật cực kì thích khi ở cùng một chỗ với nàng! Cũng đừng làm cho trẫm chờ quá lâu nga!” Cúi người, môi của Hoàn Nhan Liệt rơi vào khóe mắt Nguyệt Lan Chi , đem nước mắt nàng mút vào trong miệng, “Nguyệt Nhi, ta yêu ngươi! Vĩnh viễn ——”

Nghe được câu này, Nguyệt Lan Chi nhắm hai mắt, nước mắt lần nữa rơi xuống. Nàng biết, lời này không phải là lời nói của hắn với nàng. Như theo lời nói của Hoàn Nhan Liệt, vô luận nàng bắt chước thế nào, đều kém so với nữ nhân kia. Mà “Nguyệt Nhi” trong miệng hắn , là gọi người đàn bà kia, căn bản không phải là nàng.

“Đừng khóc, nước mắt ngươi làm trẫm đau lòng , trẫm đau , thật!” tiếng nói trầm thấp từ tính của Hoàn Nhan Liệt, phối hợp với mùi Long Tiên Hương trên người hắn, làm cho người ta người ta rơi vào vòng ôn nhu. Chẳng qua là, nàng không phải là lần đầu tiên gặp phải, lần này tuyệt đối không nên!

Nguyệt Lan Chi nước mắt rơi xuống vô số, nuốt vào trong miệng, sau đó lại đem những khổ sở này cùng nước mắt đút hết vào trong miệng của nàng. Không giống với vừa rồi thô lỗ cậy mạnh, lúc này Hoàn Nhan Liệt vẫn rất mềm nhẹ, cẩn thận từng li từng tí, tràn đầy ma lực, làm cho người ta sa vào trong đó. Nếu không phải trên người bị đau kích thích lý trí của nàng, sợ rằng lần này nàng sẽ lại bị hắn lừa gạt.

Thấy Nguyệt Lan chi rốt cục không khóc nữa, Hoàn Nhan Liệt mới thỏa mãn đứng lên, gọi Kính Đức tới, “Truyền ý chỉ của trẫm, Nguyệt quý phi được lòng trẫm, đặc biệt ban thưởng vàng ngọc như ý một đôi, Khổng Tước Vũ một chiếc . . . . .”

Chờ Hoàn Nhan Liệt ban thưởng cho Trường Thu Cung, Nguyệt Lan Chi đã chết lặng. Ban đầu nàng còn có thể vì Hoàn Nhan Liệt ban thưởng mà cảm ơn ân đức, hiện tại nàng đã chết lặng tạ ơn cũng không có.

Thủ đoạn của Hoàn Nhan Liệt như vậy đã không biết bao nhiêu lần, ban thưởng đồ mỗi lần một nhiều hơn, mỗi lần hoa lệ hơn, nhưng làm nàng bị thương mỗi lần một nặng hơn. Thật không biết cuộc sống như thế này lúc nào sẽ kết thúc, có phải đợi nàng chết đi, hắn mới bỏ qua cho nàng, nàng mới được giải thoát hay không ?

“Thiếp thân tạ chủ long ân!”

Hoàn Nhan Liệt vẫn chờ ở Trường Thu Cung, một tiếng tạ ơn mới từ miệng Nguyệt Lan chi chậm rãi nói ra, chẳng qua là lúc này Hoàn Nhan Liệt đã đi xa.

Ra khỏi trường Thu Cung, Hoàn Nhan Liệt hai tay đặt ở sau lưng, chậm rãi đi tới, tâm tình thật tốt.

“Bệ hạ,người thay thế đã tìm xong rồi.” Kính Đức không nhanh không chậm theo sát ở phía sau Hoàn Nhan Liệt, không xa không gần, vừa lúc cách khoảng ba thước.”Người xem lúc nào rãnh rỗi, đi gặp?”

“A? Nhanh như vậy liền tìm được?” thanh âm Hoàn Nhan Liệt lộ ra vẻ nghiền ngẫm, “Đi, hiện tại đưa trẫm đi!”

Thời điểm Kính Đức dẫn một bạch y nữ tử đi tới bên cạnh Hoàn Nhan Liệt, Hoàn Nhan Liệt ngẩn ngơ, “Nguyệt Nhi ——” lập tức đứng lên, đi tới thiếu nữ trước mặt. Vuốt ve khuôn mặt bóng loáng của thiếu nữ, Hoàn Nhan Liệt nâng cằm nàng, ép nàng nhìn mình.

Hoàn Nhan Liệt đối với dung mạo thiếu nữ rất hài lòng, nàng bất quá mười lăm mười sáu tuổi, mềm mại vô cùng, tựa như lúc Hoàn Nhan Minh Nguyệt chưa gả. Đây là người giống như Hoàn Nhan Minh Nguyệt mà Kính Đức tìm đến, chẳng qua là phương diện khác không giống.”Nói trẫm nghe một chút!”

“Thần thiếp thỉnh an hoàng thượng!” Thanh âm của thiếu nữ giống như chim hoàng oanh thanh thúy, nhưng không ngờ chỉ là một câu, làm cho Hoàn Nhan Liệt nhíu mày, buông lỏng tay ra, “Không giống! Giọng của Nguyệt Nhi không có táo bạo như vậy. Thanh âm của ngươi quá mức chói, phải thay đổi!”

“Dạ” thiếu nữ bị Hoàn Nhan Liệt dọa , vội vàng gật đầu.

“Ừ, coi như biết điều! Đi xuống trước đi! Kính Đức, cho người hảo hảo dạy dỗ, huấn luyện mấy ngày, chờ đám cưới Phượng thương xong mang nàng đi Trường Thu Cung.”

“Dạ!” Kính Đức vung tay lên,cùng hai cung nữ vịn tay thiếu nữ rời đi, chờ sau khi thiếu nữ đi, Kính Đức đi tới bên cạnh Hoàn Nhan Liệt, “Hoàng thượng, Mộ Dung Thất Thất là hòa thân công chúa của Tây kỳ quốc, nếu nàng ở buổi tối trong đám cưới xảy ra chuyện, chỉ sợ Tây kỳ quốc sẽ không bỏ qua. Huống chi người Tây kỳ quốc còn đang ở Yên kinh, vạn nhất ——”

“Không cần gấp gáp.” Hoàn Nhan Liệt vung tay lên, cắt đứt lời nói Kính Đức …, “Không có cái vạn nhất này. Mộ Dung Thất Thất bất quá là công chúa sắc phong, huống chi Phượng Thương còn có những thứ tin đồn kia, nếu nàng không chết, mọi người mới có thể cảm thấy bất ngờ. Chuyện này không cần lo lắng, vạn nhất Tây kỳ quốc truy cứu tới, cùng lắm thì trẫm trả cho bọn họ một công chúa!”

“Bệ hạ, ý của ngài là Bảo Châu công chúa?” Nghĩ tới ban ngày Hoàn Nhan Bảo Châu từng tới tìm Hoàn Nhan Liệt, Kính Đức có chút bừng tỉnh.

“Bảo Châu thích Long Trạch Cảnh Thiên, đến cầu trẫm. Ha hả, nàng rốt cục không hề mê luyến Phượng thương nữa rồi, trẫm rất vui mừng. Long Trạch Cảnh Thiên kia trẫm có nghe nói qua, người không tệ! Sau này nhất định là hoàng thượng của Tây kỳ quốc! Nếu đem Bảo Châu gả cho hắn, vậy thì tương lai sẽ là hoàng hậu của Tây kỳ quốc ,trẫm cao hứng còn không kịp đây! Chờ có thời gian, trẫm cùng Long Trạch Cảnh Thiên nói một chút tới chuyện này, xem hắn thái độ thế nào.”

“Này còn phải hỏi, hắn đương nhiên là cầu cũng không được a! Có thể lấy được Bảo Châu công chúa, là phúc khí tu tám đời hắn!”

Kính Đức thấy lời của Hoàn Nhan Liệt nghe rất vui vẻ, cũng chỉ có một nữ nhi, trước kia nàng mê Phượng thương thậm chí kém chút xíu là quên tên hắn là gì, khiến cho hắn rất là nhức đầu. Không nghĩ tới lần này trong cuộc thi tứ quốc tranh tài, nàng lại coi trọng Long Trạch Cảnh Thiên, được a! Chỉ cần không phải Phượng thương, nàng gả cho người nào, Hoàn Nhan Liệt đều đồng ý.

“Nếu là Tây kỳ quốc không bỏ qua, trách nhiệm kia là ở Phượng thương, không liên quan đến trẫm. Vừa lúc mượn cơ hội này, để cho Phượng thương lãnh binh đi diệt Tây Kỳ, đó là một cái cớ hoàn mỹ, nếu quốc gia khác có truy cứu, đó cũng là do Phượng thương không phải”

Hoàn Nhan Liệt đã dự tính hết mọi thứ xong, Kính Đức ở một bên liên tục khen ngợi.”Hoàng thượng diệu kế, diệu kế! Chuyện này vô luận làm như thế nào, Phượng thương đều không thoát khỏi lòng bàn tay của Ngài! hoàng thượng anh minh!”

“Ha ha ha!” Hoàn Nhan Liệt cười lớn , mà Bảo Châu công chúa trong miệng của hắn, bây giờ còn đang ở Đông cung thái tử.

“Nói đi, chuyện gì? đã trễ thế này, muội muội đến tìm Bổn cung , không phải là cùng Bổn cung biểu hiện tình thâm huynh muội a!” Hoàn Nhan Hồng ngáp dài, vẻ mặt buồn ngủ.

“Hoàng huynh, Triệu Lãng đã chết!”

Hoàn Nhan Bảo Châu vừa mở miệng, làm cho vẻ mặt mệt mỏi của Hoàn Nhan Hồng bị quét sạch. Thấy nàng nói đến Triệu Lãng, Hoàn Nhan Hồng ngồi dậy, để cho người bên cạnh lui ra. Nhìn Hoàn Nhan Bảo Châu, Hoàn Nhan Hồng vẻ lo lắng hỏi, “Muội muội là như thế nào biết Triệu Lãng cùng Bổn cung có quan hệ ?”

“Bởi vì, ta là Thù nhi.” Hoàn Nhan Bảo Châu giật mặt nạ da người trên mặt xuống, lộ ra khuôn mặt chân thật của mình, Hoàn Nhan Hồng nhìn thấy thì sửng sốt. Trong thời gian nhắn, Hoàn Nhan Bảo Châu liền đem chuyện Triệu Lãng chết nói cho Hoàn Nhan Hồng.

“Khốn kiếp ——” Hoàn Nhan Hồng nghe Triệu Lãng bị người ta chém đầu, vứt ở trên tuyết, một quyền đập trên bàn, “Khốn kiếp! Khó trách Triệu Lãng lâu như vậy cũng không cùng Bổn cung liên lạc, Bổn cung phái người đi tìm Triệu Lãng cũng không tìm được, nguyên lai là vì vậy!”

“Thái tử điện hạ, xin ngài vì Triệu Lãng báo thù!” Hoàn Nhan Bảo Châu quỳ trên mặt đất, đầu cúi xuống nhìn sàn nhà, “Xin ngài vì Triệu Lãng báo thù!”

“Trước đứng lên rồi nói!” Hoàn Nhan Hồng để cho Hoàn Nhan Bảo Châu đúng lên , ánh mắt nhìn chằm chằm vào mặt của nàng, thấy vậy Hoàn Nhan Bảo Châu trong lòng run lên. Người nam nhân này ánh mắt thật là đáng sợ, tràn đầy hơi thở âm trầm.

Hoàn Nhan Bảo Châu hiện tại có chút không xác định được, mình tìm đến Hoàn Nhan Hồng nói rõ chân tướng, rốt cuộc là đúng hay là sai!

“Đem mặt nạ bên người đeo lên , để cho Bổn cung xem một chút.” Hoàn Nhan Hồng từng bước từng bước đi tới trước mặt Hoàn Nhan Bảo Châu, nhìn tận mắt Hoàn Nhan Bảo Châu đem mặt na da đeo lên , biến thành Bắc Chu quốc công chúa.

“Không tệ, không tệ!” Hoàn Nhan Hồng vươn tay, ở trên mặt Hoàn Nhan Bảo Châu véo nhẹ , “Giống, quả nhiên rất giống! Da vuốt cảm giác rất trơn mềm, giống như người thật! Nếu như ngươi không mở miệng nói rõ, Bổn cung còn nghĩ đến ngươi đích thực là Hoàn Nhan Bảo Châu.”

“Điện hạ. . . . . .”

Chẳng biết tại làm sao, Hoàn Nhan Bảo Châu từ trong mắt Hoàn Nhan Hồng thấy một loại dục vọng không kiêng kỵ, làm cho người ta sợ hãi.”Điện hạ, Triệu Lãng. . . . . .”

“Bất quá đã là người chết, nói tới hắn làm cái gì! Đồ vô dụng, chuyện đơn giản như vậy mà làm cũng không xong, đáng chết!”

Hoàn Nhan Hồng cắt đứt lời nói của Hoàn Nhan Bảo Châu…, cười híp mắt quét trên người Hoàn Nhan Bảo Châu, “Bổn cung hiện tại cảm thấy hứng thú chính là ngươi, muội muội thân ái của ta ——”

“Điện hạ!” Hoàn Nhan Bảo Châu còn chưa hiểu rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, đã bị bàn tay to của Hoàn Nhan Hồng đã chui vào trong ngực Hoàn Nhan Hồng, hai tay nắm bờ eo của nàng, dùng sức rất lớn, khiến cho Hoàn Nhan Bảo Châu không cách nào tránh thoát, “Điện hạ, ta không phải là công chúa! Ta không phải là ——”

“Ha hả, Bổn cung biết ngươi không phải là nàng! Ngươi lớn tiếng như vậy, không phải là muốn đem tất cả mọi người gọi tới sao! Hoặc là, ngươi hi vọng đem phụ hoàng gọi tới, cho hắn biết ngươi là công chúa giả mạo? Ừ?”

Âm điệu của Hoàn Nhan Hồng lớn lên, khiến cho Hoàn Nhan Bảo Châu rốt cục cũng ý thức được, mình hôm nay tới đây là sai lầm rồi!

Nàng vốn muốn mượn tay Hoàn Nhan Hồng diệt trừ những người đáng ghét kia, lại không nghĩ rằng đem chính mình đưa tới miệng Hoàn Nhan Hồng, còn để cho hắn đem chuyện này uy hiếp mình. Hiện tại, Hoàn Nhan hồng trong mắt đầy dục vọng, cho dù nàng ngu thế nào đi nữa, cũng có thể nhìn ra ý nghĩ trong lòng hắn.

“Ngươi, muốn thế nào?” Hoàn Nhan Bảo Châu áp chế thanh âm run rẩy, cố gắng làm cho mình nhìn qua trấn định một chút.

“Bổn cung, thích ngươi gọi Bổn cung là hoàng huynh ——” Tay Hoàn Nhan Hồng giải khai bảo khố bên hông Hoàn Nhan Bảo Châu, “Ngoan, kêu một tiếng cho Bổn cung nghe một chút!”

“Hoàng, hoàng huynh. . . . . .”

Một tiếng hoàng huynh, làm cho Hoàn Nhan Hồng hưng phấn , bàn tay to tham lam tiến vào, cầm lấy đôi tuyết lê mềm mại của Hoàn Nhan Bảo Châu , “Bổn cung đã thử qua nam nhân, cũng đã thử qua nữ nhân, nhưng chưa có thử qua muội muội, ha hả, mặc dù ngươi không phải là thân muội muội của Bổn cung, nhưng gương mặt này rất giống nhau. . . . . .”

Hoàn Nhan Bảo Châu sợ ngây người, hoàn toàn không nghĩ tới Hoàn Nhan hồng sẽ có ý nghĩ biến thái như vậy, hắn quả thực không phải là người!

“Làm sao? Có phải hay không muốn nói Bổn cung không phải là người?” Không đợi Hoàn Nhan Bảo Châu nói chuyện, Hoàn Nhan Hồng đã đem ý nghĩ của Hoàn Nhan Bảo Châu trong lòng nói ra, “Bổn cung dĩ nhiên không phải là người, Bổn cung là thiên Tử tương lai, là thiên chi kiêu tử, thế nào lại là tục nhân đây!”

“Điện hạ ——”

Hoàn Nhan Bảo Châu vừa kêu ra một tiếng”Điện hạ” , Hoàn Nhan Hồng dùng sức lực bấm đỉnh tuyết lê của nàng, đau đến mức khiến cho Hoàn Nhan Bảo Châu suýt chút nữa chảy nước mắt, “Không ngoan nga! Bổn cung là hoàng huynh của ngươi! Ngoan, gọi hoàng huynh! Hoặc là, Bổn cung đem ngươi đưa tới hoàng cung, để cho phụ hoàng nhận thức nữ nhi giả mạo này!”

“Hoàng huynh. . . . . .” Hoàn Nhan Bảo Châu khóc không ra nước mắt.

Nàng rốt cuộc là làm sao vậy? đầu óc toàn là phân a! Thế nhưng vì để có thể giết chết Mộ Dung Thất Thất, đem nhược điểm của mình đưa đến tay người, còn vì vậy mà bị khi nhục! Nếu nàng cái gì cũng không nói, hảo hảo mà làm Bảo Châu công chúa, đến lúc đó gả cho Long Trạch Cảnh Thiên làm Vương Phi, sau này khi đến Tây kỳ quốc làm hoàng hậu, thật là tốt biết bao! Tại sao nàng lại ngu xuẩn như vậy chứ!

Hoàn Nhan Bảo Châu lâm vào oán giận mình thật sâu, môi Hoàn Nhan Hồng một ngụm cắn lấy vành tai Hoàn Nhan Bảo Châu , đau đến mức làm cho nàng hét lên.

” Nếu ngươi không chuyên tâm, Bổn cung sẽ trừng phạt ngươi!” Hoàn Nhan Hồng cười tà , trong mắt lạnh lẻo càng lúc càng nồng đậm, “Ngoan ngoãn làm muội muội Bổn cung, Bổn cung sẽ giúp ngươi đạt thành mong muốn! Nếu không, Bổn cung không ngần ngại để mỹ nhân như thế mà hương tiêu ngọc vẫn.” Hoàn Nhan Hồng nói như thế, Hoàn Nhan Bảo Châu trốn tránh nữa cũng không được.

Hoặc là chết, hoặc là đón hùa theo ý nói của Hoàn Nhan Hồng. Nàng không muốn chết, nàng nhát gan, nàng sợ, nàng còn có thù còn không có báo, cho nên không thể chết được! Vừa nghĩ tới báo thù, Hoàn Nhan Bảo Châu lần nữa đem Mộ Dung Thất Thất hung hăng hận một lần, cũng là vì nữ nhân này, do nữ nhân này hại nàng! Tất cả khuất nhục cũng là do Mộ Dung Thất Thất ban tặng, thù này phải báo!

Nghĩ được như vậy, Hoàn Nhan Bảo Châu không hề căng thẳng như vậy nữa, thân thể áp lên trên người Hoàn Nhan Hồng , “Hoàng huynh, ngươi nói cái gì đây? Người ta rất sợ đó nga! Không nên hù dọa người như vậy!”

Hoàn Nhan Bảo Châu trong nháy mắt thay đổi thành người khác, vẻ mặt yêu mị, phối hợp với tiếng nói nũng nịu, còn có ánh mắt mị hoặc, làm cho Hoàn Nhan Hồng vọng động không dứt, “đàn bà như vậy, quả nhiên đủ ý vị!”

“Chán ghét!” Hoàn Nhan Bảo Châu chủ động cởi y phục của Hoàn Nhan Hồng, há mồm cắn lấy quai hàm xanh của hắn , nhẹ nhàng mà mút vào , trong miệng còn phát ra” ngô” thanh âm thỏa mãn, khiến cho Hoàn Nhan Hồng lập tức hứng thú dâng cao.

Hoàn Nhan Hồng chưa từng có thử qua nữ nhân nhiệt tình nóng bỏng giống như Hoàn Nhan Bảo Châu, môi của nàng giống như có ma lực, khi trên người hắn thiêu đốt liên tiếp lên ngọn lửa. Hơn nữa, khi thấy khuôn mặt Hoàn Nhan Bảo Châu , Hoàn Nhan Hồng lại càng vọng động, hận không lập tức muốn nàng, lại không nghĩ tới lại bị Hoàn Nhan Bảo Châu ngăn cản.

“Hoàng huynh, ta muốn biết nếu ta nghe lời, hoàng huynh có phải thật bảo hộ ta hay không? Ngoài kia có mấy người ta nhìn không thuận mắt, làm sao bây giờ?”

“Bổn cung giúp ngươi!” Hoàn Nhan Hồng thở hổn hển, cái yêu tinh này, hận không đem hắn cho nhịn chết, đến lúc này còn xé những thứ không đâu này , thật giống như cố ý làm khó hắn, thật là ghê tởm!

Chờ đến lúc Hoàn Nhan Hồng hứa hẹn, Hoàn Nhan Bảo Châu mập mờ cười một tiếng, nhưng không ngờ lại chọc giận Hoàn Nhan Hồng, lập tức đem nàng lật xuống, lỗ mãng làm càng.

“A ——‘’ đau nhói truyền đến, móng tay Hoàn Nhan Bảo Châu đâm cào trong lòng bàn tay. Người nam nhân này, thật sự là cái đồ biến thái! Hắn thế nhưng, thế nhưng chưa có màn dạo đầu đã yêu nàng!

Hoàn Nhan Bảo Châu hoàn toàn hết chỗ nói! Nàng hiện tại coi như là đối với sự yêu thích của Hoàn Nhan hồng có sự hiểu biết.

Nếu như lần sau có người hỏi, Đông cung thái tử điện hạ thích hoa gì, nàng nhất định sẽ trả lời là hoa cúc. Nhưng là bây giờ, nàng không có tâm tình nói giỡn, nơi đó truyền đến đau đớn, làm cho nàng không nhịn được muốn chạy trốn. Nhưng là tay Hoàn Nhan hồng thật chặc nắm ở bờ eo của nàng, làm cho nàng không cách nào nhúc nhích.

“Đau !” Hoàn Nhan Bảo Châu nước mắt chảy xuống, mà Hoàn Nhan hồng còn thỏa mãn hừ hừ , hai người chồng lên nhau ở chung một chỗ, thân ảnh phía sau động tác biên độ siêu cấp lớn, từng giọt máu, rơi trên mặt đất, đỏ sẫm giống như máu xử nữ. ( mỗ Thỏ nói: thật là một bộ huyết lệ sử a ~ hoa cúc tàn, đầy đất vàng ~)

Loại hành hạ này, kéo dài đến sau nửa đêm. Hoàn Nhan Bảo Châu không biết mình bị khi phụ sỉ nhục bao nhiêu lần, chờ Hoàn Nhan Hồng hoàn toàn rời đi, chân nàng đã mềm nhũn, té lăn trên mặt đất. Nơi đó truyền đến đau nhức làm cho nàng không nhịn được thấp giọng nức nở, tại sao bị thương luôn là nàng? Tại sao? !

Không giống với Hoàn Nhan Bảo Châu thê thảm, Hoàn Nhan Hồng được thỏa mãn trước nay chưa từng có. Loại vui vẻ này, hắn chưa từng có nhận thức qua, vô luận là nam nhân hay là nữ nhân, cũng không có thể mang cho hắn cảm giác đẹp đẽ như vậy.

Hồi tưởng lại mây mưa vừa qua, có cảm giác phi thường thỏa mãn, Hoàn Nhan hồng vỗ vào bảo khố của Hoàn Nhan Bảo Châu, “ách ách, xem ra ngươi là lần đầu tiên! Không tệ! Bổn cung thích!”

Nghe lời nói của Hoàn Nhan Hồng…, Hoàn Nhan Bảo Châu hận không được giải quyết hắn. Hắn thế nhưng không chút kiêng kỵ ngó chừng nơi đó của nàng, thật là làm cho nàng mắc cở không chịu được. Hoàn Nhan Bảo Châu tránh tránh đứng lên, lấy quần áo đem mình che lại, Hoàn Nhan Hồng không có phản đối, ngược lại cười nhìn nàng tự mặc quần áo, tựa như thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật.

Chờ Hoàn Nhan Bảo Châu ăn mặc chỉnh tề, Hoàn Nhan Hồng ném cho nàng một bình sứ, “Trở về xoa một chút, chỗ kia là lần đầu tiên, đoán chừng bị rách rồi, ngươi trở về bôi chút thuốc, tránh cho đau đớn . Ngươi yên tâm, lần sau Bổn cung sẽ không thô lỗ như vậy, nhất định sẽ rất ôn nhu . Chuyện này, nhiều lần sẽ thói quen , sau này sẽ không đau giống hôm nay như vậy !”

Còn có sau này! Hoàn Nhan Bảo Châu hoàn toàn muốn chết .Vốn cho là chỉ có một lần, không nghĩ tới tên biến thái này còn muốn lần sau, đây không phải là nói nàng vĩnh viễn chạy không thoát khỏi lòng bàn tay của hắn rồi sao?

Tựa hồ nhìn thấu đáy mắt xám xịt của Hoàn Nhan Bảo Châu, Hoàn Nhan Hồng đi tới, bàn tay bấm ở ngang hông của nàng, đau đớn khiến Hoàn Nhan Bảo Châu thức tỉnh, sau đó tựu chống lại cặp mắt âm u của Hoàn Nhan Hồng kia.

“Đừng nghĩ chạy trốn! Cho dù ngươi có mọc cánh, Bổn cung cũng sẽ bẻ gảy cánh của ngươi!”

“Điện. . . . . . Hoàng huynh, ta không có nghĩ qua muốn chạy trốn.” Hoàn Nhan Bảo Châu đã khắc sâu biết được tính cách của Hoàn Nhan Hồng, biến thái như vậy, chỉ có thể biết điều nghe theo hắn, đợi khi tìm được cơ hội sẽ rời đi, hiện tại nàng không có bất kỳ lực lượng gì cùng hắn chống lại, chỉ có thể nghe theo.

Hoàn Nhan Bảo Châu thức thời, khiến cho tâm tình Hoàn Nhan Hồng khá hơn một chút, “Từ giờ trở đi, Bổn cung gọi đến thì đến, chỉ cần Bổn cung truyền ngươi tới, vô luận ngươi ở chỗ nào, đang làm cái gì, nhất định phải lập tức đến! Nghe thấy không!”

“Ta biết rồi, ta biết.” Hoàn Nhan Bảo Châu cẩn thận từng li từng tí gật đầu, eo đau đớn vẫn kích thích nàng, người nam nhân này tại sao thích bấm vào thắt lưng người như vậy? Chẳng lẽ không biết nơi đó rất đau sao?

“Được rồi, hiện tại nói cho Bổn cung nghe, ngươi chán ghét người nào? Bổn cung giúp ngươi trừng trị hắn!”

Hoàn Nhan hồng buông tay ra, đem Hoàn Nhan Bảo Châu ôm chặt , “Nói đi, là ai chọc muội muội Bổn cung thương yêu nhất a?” “Là ——” Hoàn Nhan Bảo Châu vốn là muốn nói là Mộ Dung Thất Thất , nhưng vừa nghĩ, hiện tại duy nhất có thể giải cứu nàng chính là cùng Long Trạch Cảnh Thiên thành thân, nhưng thái độ của Mộ Dung Thanh Liên đối với Long Trạch Cảnh Thiên là người mù đều có thể nhìn thấy được, trước tiên khai đao đối với Mộ Dung Thanh Liên đã! Gạt bay chướng ngại, gả cho Long Trạch Cảnh Thiên, có thể thoát khỏi Hoàn Nhan hồng biến thái này!

“Là Mộ Dung Thanh Liên của Tây kì quốc!”

“Mộ Dung Thanh Liên? A, Bổn cung biết rồi, ngươi nghĩ muốn làm sao đây? Là trực tiếp giết, hay là ——”

Để cho Mộ Dung Thanh Liên chết, Hoàn Nhan Bảo Châu dĩ nhiên nguyện ý. Nhưng là đã chết cũng không thể giải quyết quá nhiều vấn đề, nếu có thể để cho Hoàn Nhan Hồng dời đi mục tiêu, đem hứng thú vào trên người Mộ Dung Thanh Liên, thật là tốt biết bao a? Nói như vậy, mình cũng không chịu thân thể thống khổ! Cũng có thể cùng Long Trạch Cảnh Thiên song túc song phi rồi!

Xác định ý nghĩ của mình xong, Hoàn Nhan Bảo Châu tựa vào trong ngực Hoàn Nhan hồng, “Hoàng huynh, Mộ Dung Thanh Liên là một tiểu mỹ nhân ôn nhu, là mỹ nhân của Mộ Dung gia, hiện tại Mộ Dung Thanh Liên nổi danh Tây Lương. Hoàng huynh sao không đem nàng vào cung, hảo hảo hưởng dụng đây?”

Hoàn Nhan Bảo Châu biết, Hoàn Nhan Hồng đã sớm từ chỗ Triệu Lãng biết được thân phận của nàng là Mộ Dung phủ Nhị tiểu thư Mộ Dung Tâm Liên, hiện tại thấy nàng đem muội muội của mình đẩy ra, Hoàn Nhan Hồng dĩ nhiên đoán được tâm tư của nàng.

Chẳng qua là, bọ ngựa rình ve, Hoàng tước tại hậu. Hoàn Nhan Bảo Châu chỉ là muốn để cho Hoàn Nhan Hồng nhận thức Mộ Dung Thanh Liên, dời đi tầm mắt của hắn, mình được giải thoát, Hoàn Nhan hồng nghĩ một mũi tên hạ hai con chim, đem đôi tỷ muội như hoa này lưu lại đây!

“Không thành vấn đề, ngươi nghĩ làm thế nào, Bổn cung cũng phối hợp giúp ngươi, ai bảo ngươi là muội muội mà Bổn cung thương yêu nhất đây!”

Hoàn Nhan Hồng nói như vậy, Hoàn Nhan Bảo Châu tự nhiên cao hứng, cho là kế hoạch của mình càng gần một bước. Đang âm thầm đắc ý, toàn thân chợt lạnh, không biết trên người quần áo lúc nào đã bị Hoàn Nhan Hồng cởi ra.

“Hoàng huynh ——” không đợi Hoàn Nhan Bảo Châu hiểu, đau nhói lần nữa đánh tới. Mới vừa rồi vết thương lần nữa bị thương nặng hơn, nàng muốn cầu xin hắn tha cho, đầu lại bị Hoàn Nhan Hồng gắt gao đặt tại trên bàn, nước mắt nhuộm ướt xõa tóc đem ở trên mặt nàng . Cái ma quỷ này, đồ biến thái này! Hoàn Nhan Bảo Châu chỉ có thể ở trong lòng hung hăng mắng Hoàn Nhan Hồng! Nhưng những… căm hận cùng nguyền rủa này không có cải biến được hiện trạng của nàng, một đêm, bi thương mà qua đi. . . . . .

Hôn lễ của Phượng thương cùng Mộ Dung Thất Thất dự định tổ chức vào hai mươi tám tháng giêng ,tin tức từ Phượng Thương trở lại Vương Phủ sau đó truyền ra ngoài, sau một đêm, cả dân chúng kinh thành đều biết Quỷ Vương lấy vợ, nhất thời Yên kinh sôi trào lên, tất cả mọi người khí thế ngất trời thảo luận về tân nương thứ chín của Phượng Thương .

“Tiểu thư, hiện tại bên ngoài đang đánh cược đầy trời, rằng tiểu thư có sống nổi qua đêm tân hôn không.” Tố Nguyệt đem hạch đào đã bóc để trước mặt Mộ Dung Thất Thất, “Sòng bạc lại bắt đầu hạ tiền đánh cuộc rồi!”

“A?” Mộ Dung Thất Thất lười biếng ngáp một cái, “Lúc trước thắng tiền có cầm về đây không? Được bao nhiêu?”

Vừa nghe Mộ Dung Thất Thất nói đến chuyện thắng tiền, Tô Mi cùng Tố Nguyệt cùng cười. Những thứ ngu ngốc kia, thế nhưng lại đánh cuộc Bắc Chu quốc thua! A, cũng không nhìn một chút tiểu thư của các nàng là người thế nào!”Lật ngược tình thế! Ba nghìn vạn! Tiểu thư ngài không có thấy Vô Tình đâu, thời điểm hắn kiếm tiền mừng rỡ cười toe toét ,đi theo bọn họ đặt cược!” Tô Mi đem bộ dáng Vô Tình miêu tả ra ngoài, ba thiếu nữ cười đến thoải mái.

“Người đặt cửa một ngàn vạn điều tra đến đâu rồi? Là ai?”

“Là người của Phật sinh môn .” Tô Mi sửng sốt, đem kết quả Vô Tình tra được nói cho Mộ Dung Thất Thất.

“Phật sinh môn?” hàng mi xinh đẹp của Mộ Dung Thất Thất cau lại, cuối cùng để xuống, “Xem ra Long Ngạo Thiên rất có đầu óc, buôn bán lần này lời sáu trăm ngàn!”

“Đúng vậy a, tiểu thư! Hiện tại ở sòng bạc, mọi người đang đánh cuộc ngươi có thể sống qua đêm tân hôn hay không, nhưng là người của Long Ngạo Thiên đặt cửa một trăm ngàn, đánh cuộc ngài nhất định có thể sống qua đêm tân hôn!”

Lúc này, Mộ Dung Thất Thất hứng thú, ngồi dậy, tự hỏi vấn đề Long Ngạo Thiên, “Hắn không phải đã biết thân phận của ta sao?”

“Làm sao sẽ như vậy chứ! Trừ mấy người chúng ta, không có ai biết được thân phận của tiểu thư , coi như người của chúng ta biết, cũng sẽ không nói ra. Tin tức của Long Ngạo Thiên không thể nào linh thông như vậy !”

Cái này, Mộ Dung Thất Thất kỳ quái. Nếu thân phận của mình không bị lộ ra ngoài ánh sáng, môn chủ Phật sinh môn Long Ngạo Thiên kia tại sao muốn đem tiền đánh cuộc đặt ở trên người mình đây? Chẳng lẽ hắn biết trước được, hay là hắn tính toán đánh cuộc? Thật là có chút kỳ quái!

Không muốn hiểu nguyên nhân này, Mộ Dung Thất Thất dứt khoát thay đổi y phục xuất hành, ra khỏi Tùng Lâu, rời Vương Phủ đi ra ngoài dạo phố.

Hai ngày này Phượng Thương không biết đang làm cái gì, thần thần bí bí , hắn không nói, nàng cũng lười hỏi. Vừa lúc tự nhiên có thời gian có thể đi ra ngoài dạo phố, Mộ Dung Thất Thất mang theo Tô Mi cùng Tố Nguyệt đi dạo trong Yên kinh. “Tiểu thư, thông Bảo trai cho ra ‘ quốc sắc thiên hương ’ mới bán vô cùng tốt! Phương quỳ gần đây kiếm tiền đếm không nghỉ tay, còn nói nếu như tiểu thư có thời gian, phiền tiểu thư mang trang sức thiết kế bán ra ngoài, rất nhiều hoàng thân quốc thích , phu nhân quan gia đặt hàng !”

Tố Nguyệt vừa đi, vừa đem chuyện thông Bảo trai cùng tuyệt sắc phường nhất nhất báo lại cho Mộ Dung Thất Thất. Làm ăn tốt, Mộ Dung Thất Thất dĩ nhiên cao hứng. Hiện tại muốn xây thiên hạ đệ nhất trang, thiếu nhất chính là tiền. Ma Vực nhiều người như vậy mỗi ngày đều cần chi tiêu, nếu như không có doanh thu, chuyện làm ăn kia không cách nào có thể vận hành.

“Được! Chờ khi ta rãnh, sẽ thiết kế một bộ, vừa lúc gần đây có một chút ý nghĩ.”

Vừa nói chuyện. Ba người Mộ Dung Thất Thất đã đi tới một sòng bạc ở trong thành Yên kinh. Vừa tới, chỉ nghe thấy tiếng thét bên trong, âm thanh của xúc xắc, có người cười to, có người khóc, còn có người liều mạng đánh cuộc.

“Đến nữa! Đặt cược đi! Đánh cuộc Nam Lân vương phi có thể hay không sống đến ngày hai mươi chín! Đặt cược đặt cược a! Tuyệt đối có lời a! tân nương thứ chín rốt cuộc có thể hay không Bình An vượt qua đêm tân hôn?lời nguyền rủa hay không lại chết? Khách quan, động tâm không bằng hành động, hôm nay đặt cược đi?”

“Thật quá đáng!” Tô Mi nghĩ muốn lên trước dạy dỗ gã sai vặt gã trong sòng bạc, lại bị Mộ Dung Thất Thất kéo lại.

“Tố Nguyệt, đi hỏi coi có bao nhiêu người đánh cuộc ta thắng!” Mộ Dung Thất Thất đứng trên đường, híp mắt đánh giá sòng bạc danh chấn kinh thành. Địa điểm này vô cùng tốt, nếu là có thể lấy được, đó là điều không thể tốt hơn.

Tố Nguyệt đi không bao lâu thì trở về bên cạnh Mộ Dung Thất Thất, “Tiểu thư, trừ Long Ngạo Thiên cược cho ngài một trăm ngàn, thì không có ai đánh cuộc ngài thắng.”

“Để cho bọn họ đánh cuộc đi ! Tỉ lệ đặt cược càng lớn, chúng ta kiếm tiền càng nhiều. Nói cho Vô Tình, ra mười vạn hoàng kim, thời điểm cuối ngày đó đem thế chấp , ta muốn người ở con đường này phải mặc quần cộc vì thua trận!”

Mộ Dung Thất Thất nói như vậy, Tố Nguyệt cùng Tô Mi nhìn nhau cười một tiếng, tiểu thư nổi giận, chọc giận tiểu thư kết quả rất khó coi. Mười vạn hoàng kim, dựa theo tỉ lệ đặt cược hiện tại , sẽ làm cho bọn họ thua táng gia bại sản. Ba người đang chuẩn bị đi, không ngờ gặp được ba người quen —— Dư Thi Thi, Hoàn Nhan Bảo Châu, còn có Mục Vũ Điệp.

“Ơ, thật là trùng hợp!” Vừa thấy được Mộ Dung Thất Thất, Dư Thi Thi khẽ mỉm cười, trên mặt nụ cười ôn nhu, nhìn cực kì giả dối, làm cho người ta cảm thấy ác tâm.”Công chúa cũng đi dạo phố a!”

“Đúng vậy a, đi ra ngoài dạo một chút, xem một chút có chuyện tình mới mẻ gì.” Giả ngây vô tội, Mộ Dung Thất Thất tự nhận thứ hai, không ai nhận đệ nhất . Lúc trước Dư Thi Thi bị giam một tháng, kì hạn đã qua, hiện tại được thả ra, nàng nếu muốn giả bộ, Mộ Dung Thất Thất đương nhiên phụng bồi.

“Ha hả, chuyện mới mẻ rất nhiều, bất quá gần đây mọi người đều đàm luận về hôn sự của Nam Lân vương .”

Dư Thi Thi ra vẻ đồng tình nhìn Mộ Dung Thất Thất, trong mắt tựa hồ giống như vì công chúa đi lấy chồng xa mà lo lắng, “Ai, không biết công chúa có nghe nói không, tất cả mọi người nói ngươi sống không quá đêm tân hôn đâu!”

“Có nghe nói.”

Mộ Dung Thất Thất thoải mái đưa ra đáp án của bản thân, Dư Thi Thi rất kinh ngạc, cùng Hoàn Nhan Bảo Châu, Mục Vũ Điệp trao đổi ánh mắt, ba người đi tới trước mặt Mộ Dung Thất Thất, cùng là một vẻ mặt”Ngươi rất đáng thương” , thương hại nhìn Mộ Dung Thất Thất.

“Công chúa, có câu ta không biết có nên nói hay không.”

“Nói ——” thấy Dư Thi Thi lại giả bộ, Mộ Dung Thất Thất rốt cục có chút chán ghét.

“Nói cái gì?” Dư Thi Thi sửng sốt.

“Có lời gì nói mau, có rắm mau thả a!” Mộ Dung Thất Thất móc móc lỗ tai, “Thái Tử Phi, ngươi nhanh lên một chút nói đi, ta còn phải đi tuyệt sắc phường mua đồ đây!”

Mộ Dung Thất Thất không cho mình mặt mũi như vậy, khiến cho sắc mặt Dư Thi Thi có chút khó coi, nhưng là Mộ Dung Thất Thất ở cuộc thi tranh tài bốn nước nàng cũng đã nghe nói qua, bây giờ thời điểm đối với Phương Chính là thế đang vượng, Dư Thi Thi sẽ không cùng nàng đối cứng.

Dư Thi Thi có chút ngượng ngùng nhìn thoáng qua Mục Vũ Điệp, hắng giọng một cái, “Công chúa, Nam Lân vương bát tự cứng rắn, vạn nhất công chúa thân yếu, đây không phải là cùng mấy vị Vương Phi trước kia giống nhau? Ta nghe người ta nói, gặp phải Mệnh cứng rắn , nếu là có thể cưới hai nàng đồng thời vào cửa, có thể hóa giải sát khí, công chúa không bằng suy nghĩ một chút, vì Vương gia cưới vợ bé, đến cùng lúc đó song hỷ lâm môn, dệt hoa trên gấm, thật tốt!”

Mộ Dung Thất Thất kém chút nữa phun một ngụm thô tục trên mặt Dư Thi Thi. Cái quái gì a! Nàng còn chưa có kết hôn mà, đã nghĩ ngợi cưới tiểu lão bà cho Phượng thương, nữ nhân này thật là vô sỉ!

Mặc dù trong lòng nghĩ như vậy, Mộ Dung Thất Thất mặt ngoài vẫn bất động thanh sắc, ” ngươi nói như vậy, nhất định là trong lòng đã chọn được người thích hợp rồi, cũng không biết Thái Tử Phi nương nương nói người này là ai đây?”

Thấy Mộ Dung Thất Thất như vậy, Dư Thi Thi trong lòng xuy một tiếng, lúc trước không phải là ra vẻ cùng Phượng thương rất ân ái ở cùng một chỗ sao? Lúc này liên quan đến đến tánh mạng của mình rồi, làm sao cũng sợ đây? Bất quá mục đích của mình còn không có đạt thành, Dư Thi Thi chắc chắn không đem biểu hiện của mình hiện ở trên mặt , nàng cười khanh khách mà đem Mục Vũ Điệp đẩy tới trước mặt Mộ Dung Thất Thất.

“Công chúa nhìn Mục tiểu thư như thế nào? Thừa tướng đại nhân đã tìm người tính toán , Mục tiểu thư cùng Vương gia bát tự cực kỳ xứng đôi, nếu có thể kết làm liền cành, nhất định sẽ vượng phu cùng vượng công chúa ngươi!”

Bát vương đản! Nếu không phải có Tố Nguyệt ở một bên lôi kéo, Tô Mi kém chút nữa một cước đạp bay Dư Thi Thi. Thật là một đám tiện nhân! Tiểu thư còn chưa có kết hôn,đã đem mũi nhọn chĩa vào phủ, những người này là thứ gì đây!

“Mục tiểu thư, ngươi cũng nghĩ như vậy đi?” Mộ Dung Thất Thất nhìn về phía Mục Vũ Điệp.

Mặc dù lúc trước ở Ung châu, Mục Vũ Điệp bị kinh sợ có chút ngu si, nhưng sau khi lí trí dần dần khôi phục, chẳng qua là đem đoạn trí nhớ kinh khủng kia phong kín lại, người lại trở nên giống như trước đây.

Thấy Mộ Dung Thất Thất hỏi mình, Mục Vũ Điệp có chút ngượng ngùng gật gật đầu.

Chuyện này nàng cũng không sợ, tổ phụ nói, hắn sẽ cho nàng chỗ dựa, nếu hoàng thượng ban chỉ, cho dù Phượng Thương cùng Mộ Dung Thất Thất phản đối, cũng không được. Mục Vũ Điệp bây giờ quyết tâm muốn gả cho Phượng Thương, vì người nam nhân này đợi tới hai mươi tuổi, thời điểm muốn trở thành việc chê cười của Yên kinh, nếu không thể gả cho Phượng thương, chỉ có thể chết đi cho xong rồi!

Thấy trên mặt hồng hồng của Mục Vũ Điệp tràn đầy nồng mật ý xuân, Mộ Dung Thất Thất bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện, khóe miệng cũng lộ ra một nụ cười ngọt ngào nói.” Chuyện kia thật tốt! Mục tiểu thư vào cửa, nếu thật sự có thể hóa giải sát khí trên người Vương gia, cũng không có chuyện gì tốt hơn. Như vậy ta cũng có thêm một muội muội, bình thường có thể tới tâm sự nói chuyện!”

“Công chúa, ngài đáp ứng?” Nghe Mộ Dung Thất Thất nói chuyện như vậy, Mục Vũ Điệp vô cùng kích động.

Mục Vũ Điệp biết vị trí Mộ Dung Thất Thất ở trong lòng Phượng thương, có câu là dưa hái xanh không ngọt, nếu Mộ Dung Thất Thất không gật đầu, cho dù nàng có vào Vương Phủ, Phượng thương cũng tuyệt đối sẽ không đem nàng coi ra gì. Hiện tại Mộ Dung Thất Thất mở miệng nói như vậy, có phải hay không hạnh phúc sau này của nàng có hi vọng?

## 77. Chương 84

Chương 84: Cầu Hôn

“Ta đã đồng ý sao?” Mộ Dung Thất Thất khiêu mi giương mắt: “Lỗ tai nào của ngươi nghe thấy ta đồng ý cho người vào cửa vương phủ? Hả?”

“Chúng ta không nghe thấy. tiểu thư chưa nói.” Tô Mi cùng Tố Nguyệt vô cùng phối hợp vội vàng lắc đầu.

“Thái Tử Phi, công chúa, các ngươi nghe thấy không?” Mộ Dung Thất Thất nhìn về phía Dư Thi Thi và Hoàn Nhan Bảo Châu hỏi. Hai người này mặc dù rất muốn giúp Mục Vũ Điệp, nhưng từ đầu đến cuối, Mộ Dung Thất Thất cũng không có gật đầu, cũng không đáp ứng, hai người không thể làm gì khác hơn là lắc đầu.

Lúc này, sắc mặt của Mục Vũ Điệp có chút phát xanh, nàng là có ý gì? Mới vừa rồi nói những lời đó, chẳng lẽ không đúng cho thấy nàng nguyện ý cùng mình hai gái hầu chung một chồng sao? Ý tứ rõ ràng như vậy, hiện tại Mộ Dung Thất Thất sao lại nói ngược lại đây?

“Ngươi có ý gì?” Mục Vũ Điệp bật thốt lên.

Thấy Mục Vũ Điệp vội vã như vậy, Mộ Dung Thất Thất cười yếu ớt: “Ý của ta chẳng lẽ Mục tiểu thư không rõ sao? Vương gia nhà ta chỉ có ta là một nữ nhân, trước hôn nhân đã như thế, sau này cũng sẽ như thế. Về phần Mục tiểu thư một bên tình nguyện, ngươi hãy nghe cho kỹ, chỉ là do ngươi quá mức tự tin thôi. Nếu như nữ nhân nào cũng nghĩ muốn đến vương gia nhà ta, ta người nào cũng gật đầu, vậy trong kinh thành này cũng có quá nhiều rồi.”

“Ngươi ——” Mục Vũ Điệp trăm triệu lần không nghĩ tới Mộ Dung Thất Thất lại đem chuyện nói trắng ra như vậy, như vậy. . . . . . Khó nghe. Đây quả thực là nhục nhã nàng, nhục nhã tình cảm của nàng đối với Phượng Thương.

“Công chúa, không phải là chỉ có một mình ngươi yêu vương gia. Ngươi ít nhất cũng phải tôn trọng tình cảm của ta đối với vương gia.”

Nghe lời này, Mộ Dung Thất Thất phảng phất như nghe thấy chuyện cười trong thiên hạ, nàng từng bước từng bước, chậm rãi đi tới trước mặt Mục Vũ Điệp, nhìn ánh mắt kiên quyết trên gương mặt trắng nõn của nàng, thở dài.

“Bất đắc dĩ hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình, cho dù Mục tiểu thư đối với vương gia nhà ta yêu đến mức so sánh với núi cao, so sánh với biển sâu, như vậy thì thế nào? Phượng Thương trong lòng chỉ có một mình ta, vừa vặn ta là người bá đạo, cho nên đem tâm của hắn lấp đầy, một sợi tóc chen vào cũng không lọt, ngươi hãy tỉnh lại đi. Bỏ lỡ cả tuổi thanh xuân, còn si tâm vọng tưởng.”

Mộ Dung Thất Thất lời nói ác độc, khiến cho Dư Thi Thi cùng Hoàn Nhan Bảo Châu sợ ngây người, nàng cũng không hoàn toàn cho Mục Vũ Điệp một chút thể diện, lại đứng bên đường cứ như vậy mà “nhục nhã” nàng ta, chẳng lẽ Mộ Dung Thất Thất cũng không sợ đắc tội với phủ Thừa Tướng sao? Hơn nữa, lại có cô gái như vậy, luôn mồm không cho phép Phượng Thương cưới vợ bé, nữ nhân này là đố phụ sao? Yêu cầu vô lí như vậy, Phượng Thương cũng sẽ đáp ứng sao?

Quả nhiên, Mục Vũ Điệp nổi giận, nàng để ý nhất chính là người khác lấy tuổi của nàng ra mà nói chuyện, hiện tại Mộ Dung Thất Thất mở miệng một tiếng “tuổi xuân”, rõ ràng chính là khi dễ nàng.

“Công chúa, ngươi thật là quá đáng. Ngươi tự chủ trương như vậy, vương gia chưa chắc sẽ đáp ứng.”

“A. . . . . .” Mộ Dung Thất Thất cười lạnh, nhìn sang vẻ mặt đang đen lại của Mục Vũ Điệp, khóe miệng gợi lên một độ cong: “Vương gia nói, trong Nam Lân vương phủ ta là lớn nhất. Ý của ta, cũng đại biểu cho ý của vương gia.”

Phượng Thương đem Mộ Dung Thất Thất sủng đến loại tình trạng này, đám người Dư Thi Thi hoàn toàn không ngờ rằng được điều này. Xem ra, hi vọng muốn đem Mục Vũ Điệp nhét vào Nam Lân vương phủ hoàn toàn xa rời rồi.

Dư Thi Thi không ưa gì vẻ mặt đắc ý của Mộ Dung Thất Thất, nếu như ban đầu nàng không đi sai hướng, hiện tại Mộ Dung Thất Thất làm sao còn ở chỗ này mà ngang ngạnh. Tại sao chuyện tốt như vậy cứ rơi vào trên người Mộ Dung Thất Thất đây? Mộ Dung Thất Thất này lớn lên không có vóc người, tại sao Phượng Thương hết lần này tới lần khác đều yêu thích nữ nhân như nàng ta như vậy? Thật là không thể tưởng tượng nổi.

“Vương gia còn chưa lớn bằng hoàng thượng. Chuyện này hoàng thượng không có mở miệng, còn nói không cho phép.”dưới sự kích thích của Mộ Dung Thất Thất, Mục Vũ Điệp cuối cùng cũng đem uy của Hoàn Nhan Liệt ra dọa.

Thì ra là như vậy. Mộ Dung Thất Thất bừng tỉnh đại ngộ, khó trách ba nữ nhân này lại ở chung một chỗ, khó trách Mục Vũ Điệp còn dám “đúng tình hợp lý” như vậy, xem ra là cái lão già ở Mục phủ kia muốn chạy theo Hoàn Nhan Liệt kia a. Muốn dùng hoàng thượng cùng thánh chỉ tới dọa nàng sao? Chẳng lẽ Mộ Dung Thất Thất là con dê mặc cho người ta chém giết sao ?

“Vậy thì chờ hoàng thượng mở ra miệng rồi hãy nói sau.”

Mộ Dung Thất Thất thay đổi lời nói lớn lối vừa rồi, sắc mặt bỗng nhiên bình tĩnh trở lại, bình tĩnh giống như biển sâu, không một tia gợn sóng. Nàng nhìn ngón tay mình, nhẹ nhàng mà vuốt móng tay nhuộm màu hồng.

“Bất quá, Mục tiểu thư cũng phải cẩn thận a. Chuyện tốt tới cửa, nhưng lại không có phúc khí mà hưởng. Cho dù hoàng thượng ban xuống thánh chỉ, ngươi cũng phải có cái phúc khí này mà hưởng thụ mới được. . . . . . Vạn nhất, đầu không cẩn thận rớt xuống, Mục tiểu thư chỉ là công dã tràng thôi. Dù sao bà lão, đại não có đôi khi ngắn, phản ứng không nhanh nhẹn, tình huống chết đột tử tự nhiên là có.”

Mới vừa rồi còn nói Mục Vũ Điệp một câu “tuổi thanh xuân”, lúc này đã hoàn toàn thăng cấp thành “bà lão”. cho dù Mục Vũ Điệp tính tình trầm tĩnh đến đâu đi nữa, cũng có thể nghe được lời nói này tràn đầy châm chọc cùng đắc ý uy hiếp của Mộ Dung Thất Thất, nàng thật là quá lớn mật.

“Mộ Dung Thất Thất! Ngươi mới vừa rồi là uy hiếp ta, đe dọa ta sao? Ta là cháu gái của quan nhất phẩm, người nào cho ngươi lá gan lớn vậy, dám đối với ta như vậy?”

“Là Bổn vương cho.” không đợi Mục Vũ Điệp phát tiết xong, một thanh âm lạnh như băng truyền tới, sau một khắc, Mộ Dung Thất Thất rơi vào vòng ngực ấm áp, không cần đoán, nàng cũng biết đây là Phượng Thương.

Phượng Thương đột nhiên xuất hiện, khiến cho kia ba nữ nhân kia lui về phía sau nửa bước, quét mắt nhìn ba người này, Phượng Thương cúi đầu ôn nhu hôn lên trán của Mộ Dung Thất Thất : “Đi ra ngoài cũng không mang theo người. Gặp phải chó điên làm sao bây giờ?” Lời nói của Phượng Thương trực tiếp đem ba nữ nhân đối diện quy thành “chó điên”, Tô Mi cùng Tố Nguyệt che miệng cười trộm.công lực nói lời ác độc của vương gia lại tăng lên a. Mới vừa rồi bộ dáng điên cuồng của Mục Vũ Điệp, thật đúng là giống như chó điên.

“Vương gia, gặp phải chó điên, tự nhiên sẽ là đánh chết lột da chúng, trưng bày ra ngoài.” Ánh mắt của Mộ Dung Thất Thất rơi vào trên mặt Mục Vũ Điệp, trong ánh mắt hàm chứa nụ cười, lại làm cho Mục Vũ Điệp cảm thấy một trận âm lãnh, vội vàng kéo chặt áo choàng.

“Làm sao, Mục tiểu thư đối với lời nói của vương phi của bổn vương bất mãn sao?”

Mộ Dung Thất Thất không sao, khiến Phượng Thương thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù biết tiểu nữ nhân này thủ đoạn không tầm thường, nhưng vẫn là không nhịn được nhớ thương lo lắng. Trở lại vương pPhủ, vừa nghe Phượng Ngọc nói Mộ Dung Thất Thất đi ra ngoài dạo phố, Phượng Thương vừa quay ngựa không ngừng chạy đi ra ngoài tìm, rốt cục ở bên ngoài sòng bạc thấy được nàng, còn có ba nữ nhân kia.

“Không không không, không có, không có.”

Có Phượng Thương ở đây, Mục Vũ Điệp có chỗ nào dám vô lễ với Mộ Dung Thất Thất. Trừ phi nàng là người mù, trong mắt Phượng Thương sủng nịnh đối với Mộ Dung Thất Thất nàng sao không thể nhìn thấy chứ? Thật ra trong lòng ghen tỵ muốn chết, nhưng ngoài miệng cái gì cũng không thể nói. Xem ra nhất định phải kêu gia gia đi tìm hoàng thượng, nàng cũng muốn Phượng Thương dùng ánh mắt như vậy nhìn nàng, ôn nhu đối với nàng.

Phượng Thương tới, ánh mắt Dư Thi Thi lập tức biến thành u oán. Tại sao hắn ôn nhu đối với Mộ Dung Thất Thất như vậy? Tại sao hắn không chịu nhìn nàng một cái? Chẳng lẽ là do ban đầu nàng bội ước sao? Nhưng nàng cũng là thân bất do kỷ, là bị liên lụy a. . . . . .

Lúc này, Dư Thi Thi mắc phải bệnh mê trai, ánh mắt nàng ta si mê, hoàn toàn là tự mình đi tìm phiền toái. Mộ Dung Thất Thất vừa thấy Dư Thi Thi như vậy, đã nghĩ tới muốn ói. Xem ra cả đám này đều là loại không an phận, cũng nên cho các nàng nếm mùi đau khổ một chút đi.

“Vương gia, thật ra thì, các nàng tất cả đều là muốn tốt cho ta.” Mộ Dung Thất Thất đem bàn tay nhỏ bé của mình nhét vào trong bàn tay của Phượng Thương.

“Các nàng lo lắng ta bạc mệnh, sống không qua đêm tân hôn. Cho nên, Thái Tử Phi nương nương cùng công chúa hết sức nghĩ tác hợp Mục tiểu thư cho ngài. Mới vừa rồi ba người còn nói với ta, muốn ta gật đầu đồng ý cho Mục tiểu thư cùng ta cùng phụng dưỡng ngài, cùng nhau tổ chức đám cưới. Nghe nói, thừa tướng đại nhân tự mình cầm bát tự của ngài cùng Mục tiểu thư đi tìm cao nhân xem, kết quả là cực kỳ xứng đôi. . . . . .”

Nghe Mộ Dung Thất Thất nói những lời này, ba nữ nhân này hận muốn chết.

Những lời này cũng chỉ là muốn bịa chuyện lừa Mộ Dung Thất Thất thôi, các nàng không nghĩ đến Mộ Dung Thất Thất sẽ đem chuyện này nói với Phượng Thương. Nữ nhân gặp phải chuyện như vậy không phải nên hẳn là giả bộ hiền lành rộng lượng, giúp phu quân cưới thê thiếp sao? Tại sao Mộ Dung Thất Thất lại không sợ thiên hạ chê cười mình là một đố phụ chứ ?

“Xem ra, thừa tướng tuổi lớn, nên cáo lão hồi hương a, an ủi tuổi già.” Phượng Thương híp mắt, ngó chừng Mục Vũ Điệp, trên người bắn ra hàn khí : “Đã như vậy, bổn vương sẽ viết một bản tấu chương, tránh cho cậu bớt đi chuyện này, cũng tránh cho thừa tướng đại nhân hồ đồ, làm ra cái chuyện hại quốc thể.”

Từng câu nói truyền vào trong tai của Mục Vũ Điệp, làm nàng không nhịn được rùng mình một cái. Phượng Thương là có ý gì? Là muốn bãi chức tổ phụ của nàng sao? Như vậy sao được ? Vinh hoa phú quý của Mục gia của nàng, không phải là kết thúc sao?

“Vương gia, biện pháp này không tệ. Cứ như vậy đi, thái tử điện hạ nhẩm tính xử lý là được rồi. Thái Tử Phi nương nương thật là người vợ hiền lương a. Thừa tướng từ quan, không thể bỏ qua công lao của nương nương.”

Lời của Mộ Dung Thất Thất vừa nói ra, khiến cho trong mắt Phượng Thương hiện lên một tia thưởng thức. Tiểu vương phi này cũng hiểu được khích bác ly gián. Thừa tướng ủng hộ nhị hoàng tử Hoàn Nhan Nghị, đây là chuyện tất cả mọi người đều biết. Vạn nhất Thừa tướng từ quan, nhị hoàng tử kia mất đi ưu thế, người đắc lợi kia không phải là thái tử Hoàn Nhan Hồng sao.

Không thể không nói, một chiêu này của Mộ Dung Thất Thất hiệu quả rất rõ ràng.

Mặc dù Mục Vũ Điệp rất muốn thuyết phục mình, Mộ Dung Thất Thất đây là đang ly gián, nhưng mà vừa nghĩ tới gần đây Dư Thi Thi vẫn giựt giây để nàng gả cho Phượng Thương, còn giựt giây nàng đi tìm tổ phụ, đi theo hoàng thượng, phương diện này có nhiều ý vị sâu xa rồi. Chẳng lẽ, Dư Thi Thi thật sự là vì củng cố địa vị của thái tử mới đến tìm nàng?

Hoàng thượng sủng ái Phượng Thương là chuyện mọi người đều biết, Phượng Thương không gật đầu, Hoàn Nhan Liệt cũng sẽ không mạnh mẽ yêu cầu Phượng Thương làm chuyện mình không thích. Vạn nhất ép gả không được, đắc tội Phượng Thương, nói không chừng gián tiếp hại tổ phụ, cuối cùng người đắc lợi nhất định là thái tử Hoàn Nhan Hồng.

Vừa nghĩ đến đạo lý rõ ràng này, Mục Vũ Điệp trợn mắt nhìn Dư Thi Thi một cái, thấy ánh mắt nàng tránh né, Mục Vũ Điệp càng thêm xác định lời nói của Mộ Dung Thất Thất là sự thật. Khó trách Dư Thi Thi gần đây tìm đến nàng, thân cận cùng nàng.

Trước kia bởi vì mâu thuẫn giữa nhị hoàng tử cùng thái tử, Dư Thi Thi cho tới bây giờ đối với nàng cũng là giữ một khoảng cách nhất định, hiện tại đột nhiên đến gần, bên trong chắc chắn có âm mưu. Nàng thế nhưng lại trúng mưu của Dư Thi Thi.

Nữ nhân này thật ghê tởm. Lại lợi dụng chuyện mình thích Phượng Thương, để đụng tới Mục phủ của bọn họ. Cảm giác mình bị người khác lợi dụng, đặc biệt là chuyện tình cảm chân thành của mình đối với Phượng Thương bị lợi dụng, Mục Vũ Điệp chịu không được, nhìn ánh mắt của Dư Thi Thi không giống lúc trước thân thiết như vậy, ánh mắt giống như dao găm.

Rõ ràng Hoàn Nhan Bảo Châu trước kia cũng giống nàng yêu Phượng Thương chết đi sống lại, nhưng hôm nay nàng ta lại dị thường an tĩnh, ngược lại phụ họa lời của Dư Thi Thi, khẳng định hai người này cùng chung một phe tới hãm hại nàng, còn nàng xém chút nữa mắc mưu.

Bị Mộ Dung Thất Thất nói như vậy, Dư Thi Thi trăm miệng cũng không thể bào chữa. Nàng cũng chỉ là muốn mượn Mục Vũ Điệp tới đả kích Mộ Dung Thất Thất, không nghĩ tới ngược lại bị Mộ Dung Thất Thất đào móc ra một tầng sâu ý nghĩa khác, nhưng mà nàng cũng không có nghĩ tới phương diện này. Thấy lời nói của mình có tác dụng, Mộ Dung Thất Thất nhẹ giọng cười một tiếng.

“Vương gia, người ta nói đùa cùng ngài, ngài thế nhưng lại tưởng thật. Mới vừa rồi Thái Tử Phi nương nương, Bảo Châu công chúa và Mục tiểu thư cũng là cùng ta nói giỡn thôi. Ta chỉ là đem tỷ muội chúng ta nói giỡn nói cho vương gia nghe, vương gia sao lại tưởng thật? Mục thừa tướng đức cao vọng trọng, là trụ cột của quốc gia. . . . . .”

Nhìn cặp mắt linh động của Mộ Dung Thất Thất, trong mắt Phượng Thương cũng không dung được người khác nữa. Mộ Dung Thất Thất như vậy, Phượng Thương rõ ràng biết nàng đã nghĩ tới phương pháp trừng phạt những nữ nhân kia cũng không muốn hắn hỗ trợ. Nếu tiểu Vương phi của hắn vui vẻ, vậy hắn ngồi xem cuộc vui là được rồi. Dù sao, vô luận nàng nháo như thế nào, phía sau có hắn là được.

“A? Thật?” Phượng Thương với bộ dáng “bừng tỉnh đại ngộ” nói: “Khanh Khanh, sau này cũng không nên lại dùng loại đùa giỡn này làm ta sợ, nàng cũng không phải không biết, trong lòng của ta, tồn tại của Khanh Khanh nặng hơn hết thảy. Nếu Khanh Khanh mất hứng, ta bắt tất cả những người làm cho nàng mất hứng tới, dụ dỗ để cho Khanh Khanh thoải mái.”

So sánh với lời trước đó, lời nói của Phượng Thương mới là quả hồng mềm uy hiếp, khiến cho những người này không dám lên tiếng nữa. Phượng Thương nói như thế nào thì sẽ làm như thế. Chỉ là đám người Dư Thi Thi các nàng cũng không nghĩ tới, Mộ Dung Thất Thất ở trong lòng Phượng Thương lại nặng như vậy. Mộ Dung Thất Thất mất hứng, hắn sẽ làm cho tất cả mọi người mất hứng sao? Chuyện này Phượng Thương tuyệt đối làm được.

Phượng Thương phối hợp với mình như vậy, nể tình như vậy, khiến cho Mộ Dung Thất Thất vô cùng vui vẻ. Lãng phí thời gian với ba nữ nhân này lâu như vậy rồi, lúc này cũng nên đi tới Tuyệt Sắc phường xem một chút.

“Vương gia, ta muốn đi Tuyệt Sắc phường chọn mấy bộ y phục.”

“Ta đi cùng nàng.”

Bỏ lại ba nữ nhân này, Phượng Thương tự mình nắm lấy tay của Mộ Dung Thất Thất rời đi. Mà Phượng Thương xuất hiện, lại khiến cho những người trong sòng bạc này náo nhiệt hẳn lên.

“Thấy không, nàng chính là Chiêu Dương công chúa. Lần này tuyển thủ của chúng ta gặp chuyện không may, là do Chiêu Dương công chúa chỉ đạo, cho nên mới thắng tranh tài.” Có người ở trong đám người này phấn khích giới thiệu sự tích của Mộ Dung Thất Thất với mọi người, những người này vốn muốn thấy kết quả của nàng sau đám cưới, lúc này lại thấy Mộ Dung Thất Thất là giai nhân thanh tú biết điều như vậy, rối rít thay nàng cảm thấy đáng tiếc.

“Nói không chừng mấy ngày nữa, hồng phấn liền biến thành bộ xương khô rồi.” Có người nhỏ giọng thở dài nói, nhưng không ngờ những lời này hoàn toàn rơi vào trong tai của Phượng Thương và Mộ Dung Thất Thất. Phượng Thương tay căng thẳng, Mộ Dung Thất Thất rõ ràng cảm thấy trên tay hắn truyền đến sự lạnh lẽo.

Đối với thái độ của Phượng Thương, Mộ Dung Thất Thất đáp lại bằng một nụ cười ôn nhu.

Những lời đồn hồ đồ kia, nàng mới không thèm tin tưởng. Trên đời này không có quỷ thần, nếu có, chỉ là lòng người có qu.! Những ngày ở chung cùng nhau, Phượng Thương là ai, nàng có thể cảm giác được, nếu mệnh của Phượng Thương thật là như trong truyền thuyết cứng rắn như vậy, vì sao lâu như vậy, nàng vẫn bình an? Xem ra, vấn đề duy nhất chính là do đêm tân hôn.

“Vương gia, chúng ta đi thôi!” Lúc này, đổi thành Mộ Dung Thất Thất chủ động nắm tay Phượng Thương, nàng dùng hành động thực tế nói cho những người kia, hiện tại đang dùng ánh mắt đáng thương nhìn nàng, nàng đang rất hạnh phúc. Hơn nữa, hạnh phúc như vậy sẽ không bao giờ ngừng lại.

Phượng Thương cùng Mộ Dung Thất Thất rời đi, Mục Vũ Điệp cũng không có vui gì, nhưng mà đem cỗ hận ý này ghi tạc trên đầu Dư Thi Thi nói: “Cáo từ” rồi rời đi. Hoàn Nhan Bảo Châu cũng muốn đi, kể từ khi nàng cùng Hoàn Nhan Hồng tiếp xúc thân mật, nàng tự giác biết mình bị người của Đông cung bó buộc, hôm nay nàng bị DưThi Thi mạnh kéo ra ngoài, lúc này muốn đi, sợ là đi cũng không được.

Bị Mộ Dung Thất Thất nói như vậy, lại bị Mục Vũ Điệp ghi hận, hiện tại vừa nhìn thấy Phượng Thương ân ân ái ái cùng Mộ Dung Thất Thất, hôm nay thật sự là xuất môn bất lợi. Dư Thi Thi ngó chừng bóng lưng đã đi xa của Phượng Thương, hũ dấm trong lòng lại đổ ra.

Nhìn một chút, người ta là nam nhân biết làm sao yêu thương nữ nhân của mình? nghĩ tới cái vị ở Đông cung kia, trừ nam nhân với nam nhân, hắn một chút cũng không bình thường. Hoàn Nhan Hồng làm sao so sánh được với Phượng Thương chứ? Lấy cái gì ra mà so sánh? Tướng mạo? Nhân phẩm? Năng lực? Tính cách?

Hiện tại Dư Thi Thi cảm thấy mắt mình bị mù rồi, ban đầu bởi vì nhất thời khiếp đảm, sợ Phượng Thương khắc thê, cho nên lựa chọn người sẽ lên làm hoàng đế là Hoàn Nhan Hồng kia, hiện tại cuộc sống của nàng trôi qua như thế nào, chỉ có chính nàng mới biết.

Đáp ứng người nọ, nhất định phải chia rẽ Mộ Dung Thất Thất cùng Phượng Thương, nhưng khi nhìn tình huống bây giờ, chuyện này căn bản là không thành được. Rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ?

Lúc này, Dư Thi Thi trong lòng có một cỗ tử khí, không có chỗ phát tiết, nàng xoay mặt thấy Hoàn Nhan Bảo Châu đang cúi đầu ngẩn người : “Hoàng muội, ngươi vừa rồi tại sao một câu cũng không nói? Ngươi trước kia không phải là ghét nhất nhìn thấy Mộ Dung Thất Thất sao? Ngươi thích Nam Lân vương như vậy, làm sao đi một chuyến Ung châu, trở lại giống như biến thành người khác rồi?”

Lời của Dư Thi Thi khiến cho Hoàn Nhan Bảo Châu cả kinh, đại khái là có tật giật mình, nghe Dư Thi Thi nói như vậy, nàng còn tưởng rằng mình đã bị người khác đoán được. Ngây người một lúc lâu, Hoàn Nhan Bảo Châu mới phục hồi tinh thần lại. Nếu Hoàn Nhan Hồng cũng không thể nhận ra nàng, Dư Thi Thi cũng sẽ không nhận ra nàng, nàng cần gì phải tự mình hù dọa mình đây.

“Làm sao vậy?” Thấy Hoàn Nhan Bảo Châu có điểm không thích hợp, Dư Thi Thi cười khẽ, khóe miệng lộ ra một nụ cười châm chọc. Mới vừa rồi còn biểu hiện không có chút hứng thú đối với Phượng Thương, lúc này lại đắm chìm trong thế giới riêng của mình, nhất định là đang nhớ thương Phượng Thương.

A, nha đầu này lúc nào học được chiêu lạc mềm buộc chặt rồi? Chẳng qua là nàng có kỹ lưỡng thế nào đi nữa thì Phượng Thương cũng không để vào mắt, hiện tại trong lòng của hắn tràn đầy hình ảnh của Mộ Dung Thất Thất.

“Chúng ta đi!” Dư Thi Thi tiến lên lôi kéo tay của Hoàn Nhan Bảo Châu đi. “Đi chỗ nào, Hoàng tẩu?” Hoàn Nhan Bảo Châu ngẩng đầu, chống lại cặp mắt tính toán kia của Dư Thi Thi, trong lòng cảnh giác. Nàng cảm giác, vị Thái Tử Phi này cũng không tầm thường, nhìn qua thì ôn nhu mảnh mai, thật ra thì âm hiểm vô cùng, có thể cũng Hoàn Nhan Hồng so sánh, không hổ là vợ chồng.

” Đi tuyệt sắc phường. Ta muốn đi mua một chút quần áo đẹp đẽ. Đám cưới của Nam Lân vương, chúng ta cũng phải đi chúc mừng. Nếu như không thể so sánh được với Mộ Dung Thất Thất, chẳng phải là sẽ mất mặt sao?”

Không đợi Hoàn Nhan Bảo Châu mở miệng cự tuyệt, Dư Thi Thi đã lôi kéo nàng ta đuổi theo Phượng Thương cùng Mộ Dung Thất Thất.

“Đồ ruồi bọ. Thật ghê tởm.” Tô Mi vừa thấy được dư âm xa xa của Dư Thi Thi cùng Hoàn Nhan Bảo Châu, lập tức “Phi” một tiếng. Người muốn mặt, cây muốn da, hai người này đến chết cũng không biết hối cải đây. Lại vẫn còn muốn đi theo. Thật không biết lúc hai người này đối mặt với mặt tàn bạo, các nàng làm sao còn có thể cười được.

“Tô Mi, bình tĩnh!” Mộ Dung Thất Thất vỗ vỗ tay Tô Mi: “Đường là làm cho người ta đi, ta không thể ngăn.”

Đoán được Dư Thi Thi cùng Hoàn Nhan Bảo Châu cũng sẽ đi theo các nàng tới Tuyệt Sắc phường, Mộ Dung Thất Thất cũng không có ngăn cản. Nàng còn trông cậy vào các nàng giúp mình quảng cáo, không ai lại đi gây sự cùng với bạc cả.

Đến Tuyệt Sắc phường, Phương Đồng vừa nghe nói tiểu thư tới, lập tức đi ra ngoài nghênh đón, còn chưa đi đến trước mặt Mộ Dung Thất Thất, đã bị Dư Thi Thi cản lại, “Chưởng quầy, gần đây có hàng gì mới không?”

Dư Thi Thi, Phương Đồng có biết, là Thái Tử Phi, là mẹ đẻ của Hoàng thái tôn. Thấy Mộ Dung Thất Thất cùng Phượng Thương đang đi dạo chung quanh, Phương Đồng biết tiểu thư không cần người hầu hạ, cười híp mắt nhìn Dư Thi Thi bên cạnh: “A! Đây không phải là Thái Tử Phi nương nương sao? Thảo dân tham kiến nương nương.”

Mới vừa rồi bị Mộ Dung Thất Thất làm cho mất thể diện, hiện tại thấy Phương Đồng một mực cung kính đối với mình, khiến cho trong nội tâm Dư Thi Thi thỏa mãn thật lớn:”Ừ! Ta hôm nay cùng công chúa Bảo Châu tới đây, đang muốn nhìn một chút xem có quần áo đẹp đẽ nào không.”

“Công chúa vạn an!” Nghe Dư Thi Thi nói người bên cạnh là Hoàn Nhan Bảo Châu, Phương Đồng lập tức hành lễ với nàng.

“Miễn lễ.”

Hoàn Nhan Bảo Châu nói ra hai từ đó, khiến cho Phương Đồng sửng sốt, sau đó cẩn thận nhìn Hoàn Nhan Bảo Châu một chút, cuối cùng cười một tiếng : “Tốt, hai vị chờ một chút.”

Váy áo đẹp đẽ được chưởng quầy lấy ra, đặt ở trước mặt Dư Thi Thi cùng Hoàn Nhan Bảo Châu, khiến ánh mắt hai người sáng lên:”Thật đẹp!” Dư Thi Thi đưa tay nhẹ nhàng chạm tới, cảm giác được sự mềm mại của tơ lụa.

“Thật xinh đẹp.” Chờ Hoàn Nhan Bảo Châu mở miệng lần nữa, Phương Đồng đã xác định, người nọ trước mặt là Mộ Dung Tâm Liên.

Phương Đồng có một đôi lỗ tai, có thể nói là thuận phong nhĩ. Lúc trước ở Tây kỳ quốc, chỉ dựa vào Phượng Thương nói một câu “Tốt”, liền nhận ra hắn là Nam Lân vương. Hiện tại, mặc dù Mộ Dung Tâm Liên đeo mặt nạ da người, nhưng hai câu nói, năm chữ, đủ để cho Phương Đồng xác nhận thân phận của Mộ Dung Tâm Liên.

Mộ Dung Tâm Liên tại sao lại ở Bắc Chu quốc đây? Tại sao phải giả dạng thành Hoàn Nhan Bảo Châu? Nàng ta như bây giờ, nhất định là đeo mặt nạ da người, nhưng mà nàng đến nơi này, với mục đích gì? Chẳng lẽ là muốn đối phó với tiểu thư? Nghĩ được như vậy, Phương Đồng trong lòng có nhận định, nhất định phải đem thân phận đích thực của Hoàn Nhan Bảo Châu nói cho Mộ Dung Thất Thất biết, không thể để cho tiểu thư nhà mình chẳng hay biết gì.

Dư Thi Thi cùng Hoàn Nhan Bảo Châu chọn cho riêng mình một bộ váy áo, mặc dù nơi này quần áo giá tiền không rẻ, nhưng lại là độc nhất vô nhị. Nữ nhân tiêu tiền, mua chính là lòng hư vinh, ăn mặc ở Bắc Chu quốc, thậm chí là quần áo xinh đẹp độc nhất bốn nước, trở thành tiêu điểm trong mắt mọi người, tiêu những số tiền kia thì có cái gì quan trọng hơn đây.

Mặc dù Hoàn Nhan Hồng tính cách không tốt, người cũng không bình thường, nhưng mà ở phương diện vật chất cũng rất tốt, khiến cho Dư Thi Thi rất thỏa mãn. Không biết là vì muốn chứng minh với Phượng Thương mình bây giờ mọi việc trôi qua cũng rất tốt, hoặc là khoe gì trong lòng, Dư Thi Thi thoải mái đem bộ váy áo mà Hoàn Nhan Bảo Châu muốn mua kia, làm lễ vật đưa cho nàng.

“Tổng cộng một ngàn lượng bạc trắng.”

“Đây là ngân phiếu. Không cần trả lại!” Dư Thi Thi hào phóng móc ra một xấp ngân phiếu ném cho tiểu nhị, ánh mắt lại liếc về phía Mộ Dung Thất Thất, phảng phất như đang nói, như thế nào? Ta tiện tay ném ra chính là một ngàn lượng. Không tin không hù dọa chết được ngươi!.

Dư Thi Thi “đắc ý”, Mộ Dung Thất Thất lại im lặng, khiến cho Tô Mi cùng Tố Nguyệt khó chịu. Nữ nhân này bị nước vào đầu sao? Cùng tiểu thư so sánh về tài phú? Thật là não hỏng rồi.

Phương Đồng thu tiền, cho người đem váy áo gói kỹ cẩn thận, đưa cho tỳ nữ phía sau Dư Thi Thi: “Thái Tử Phi nương nương mặc vào bộ y phục này nhất định sẽ chói lọi, đem tất cả mọi người so sánh đều hạ xuống.”

Lời này cực hợp tâm ý của Dư Thi Thi, nàng giả vờ đi tới trước mặt Mộ Dung Thất Thất, nhìn qua y phục nói với Mộ Dung Thất Thất: “Thật là xinh đẹp! Công chúa, ngươi muốn mua không?”

“Không!” Mộ Dung Thất Thất lắc đầu: “Ta không có tiền.”

Mộ Dung Thất Thất một câu không có tiền, khiến cho Dư Thi Thi thật cao hứng, được rồi, so sánh với nam nhân nhà nàng Hoàn Nhan Hồng không thể sánh bằng Phượng Thương, nhưng mà so sánh với tiền, nàng ít nhất còn có một kho tiểu kim so với Mộ Dung Thất Thất còn giàu có hơn.

“Nhưng mà ta đồ mà ta coi trọng vương gia sẽ mua cho ta, vương gia nói, nam nhân xài tiền để cho nữ nhân vui vẻ, đây là chuyện thiên kinh địa nghĩa.”

Lúc nụ cười của Dư Thi Thi mở rộng trên mặt, Mộ Dung Thất Thất ném ra một câu nói, khiến cho nụ cười của Dư Thi Thi hoàn toàn cứng ngắc, mà Phượng Thương cũng vô cùng hào phóng để cho Phương Đồng gói hết quần áo trong tay Mộ Dung Thất Thất, ở chỗ này thanh toán ngân phiếu vạn lượng.

Hành động của Phượng Thương, không thể nghi ngờ gì là cái tát quất lên mặt Dư Thi Thi, mặt nàng cứng ngắc, cười cũng không được, khóc cũng không xong. Nữ nhân này thật tâm sao?

Hoàn Nhan Bảo Châu hiện tại coi như là thấy được Mộ Dung Thất Thất được sủng ái như thế nào rồi, các loại hâm mộ ghen tỵ với hận ý đồng loạt xông lên đầu. Nhưng mà nàng cũng rất rõ ràng, mình căn bản đấu không lại Mộ Dung Thất Thất, chuyện này chỉ có thể bàn bạc kỹ hơn. Trước mắt nàng muốn, chính là phá hủy Mộ Dung Thanh Liên, sau đó chụp lấy cái cây to như Long Trạch Cảnh Thiên.

Chờ Mộ Dung Thất Thất trở lại vương phủ, Tố Nguyệt đem phát hiện của Phương Đồng báo lại cho nàng.

“A? Thì ra là nàng ta. Ta nói làm sao mà cả người của Ma Vực cũng không tìm ra được nàng ta. Thì ra là, nàng ta lại biến thành Hoàn Nhan Bảo Châu.” Mộ Dung Thất Thất chậm rãi mở nắp chén trà thổi trôi lá trà: “Tìm một người thông minh một chút đi theo, tạm thời giữ lại tánh mạng của nàng ta.”

“Dạ!” Tố Nguyệt gật đầu, Mộ Dung Thất Thất gọi Tố Nguyệt lại bên cạnh, bên tai nàng nói lại mấy câu, Tố Nguyệt cười lui ra.

Ngày kế, một người quần áo lam lũ xuất hiện ở phủ Thừa Tướng, cầm ngọc bội thiếp thân của Mục Vũ Điệp trong tay, kêu la muốn gặp đại tiểu thư của Mục phủ, muốn cùng nàng thành thân. tiếng kêu của nam nhân kia kéo tới vô số người vây xem, thấy nhiều người, nam nhân lại càng có dũng khí, giơ lên ngọc bội có khắc chữ”Mục Vũ Điệp” về phía mọi người hơn nữa còn miêu tả sinh động mình như thế nào quen biết với đại tiểu thư của Mục phủ rồi yêu nhau, hơn nữa là tư định chung thân.

Chờ thừa tướng Mục Hoa hạ triều trở lại, chuyện tư tình của đại tiểu thư của phủ thừa tướng cùng nam tử kia đã sôi sục náo nhiệt lên, mọi người cả kinh thành đều biết rồi.

“Vô liêm sỉ!” Mục Hoa gọi Mục Vũ Điệp tới, không nghe nàng giải thích, lập tức tát một cái trên mặt nàng: “Ngươi thế nhưng lại bị mất ngọc bội, lại còn rơi vào trong tay của một người đàn ông. Mặt mũi của Mục gia cũng bị ngươi hủy hết rồi.”

Mục Vũ Điệp khóc lóc giải thích, nhưng mà Mục Hoa căn bản không nghe. Mỗi một cô nương trong nhà đều được đưa riêng một ngọc bội bên người, tượng trưng cho thân phận, hiện tại rơi vào trong tay nam nhân kia, cho dù bọn họ có giải thích Mục Vũ Điệp là trong sạch, người dân bên ngoài cũng không nghĩ như vậy. Huống chi ông còn là thừa tướng một nước, có bao nhiêu ánh mắt theo dõi ông, chờ ông ra mặt, nghĩ ông vẫn tiểu tâm dực dực, không nghĩ tới cháu gái mình thế nhưng lại cho Mục phủ mất mặt mũi lớn như vậy.

Nghĩ đến người nam nhân cầm lấy ngọc bội của Mục Vũ Điệp kia, Mục Hoa hận không thể giết hắn, nhưng nam nhân kia lại thông minh, khiến cho mọi người biết hết chuyện này, nếu như điều hắn nói có đúng hay không, bị kẻ thù bắt được nhược điểm, hắn lại thêm phiền toái. Cho nên hiện tại Mục Hoa chẳng những không thể giết nam nhân này, ngược lại còn phải bảo vệ hắn, tránh cho hắn bị người khác giết, gài tang vật cho Mục phủ.

“Ngươi bình thường cơ trí như vậy, hiện tại làm sao lại như vậy? Cô nương trong nhà thanh danh đã bị hủy hoại rồi, xem ngươi sau này làm sao mà gặp người.”

“Gia gia, ta không gả cho kẻ khất cái kia. Không cần gả ta cho hắn. Ta thích Phượng Thương, ta muốn gả cho Phượng Thương” “Bốp.” Nghe Mục Vũ Điệp la lên tên “Phượng Thương”, Mục Hoa liền tức giận, giơ tay tát lên mặt Mục Vũ Điệp một cái.”Lão phu như thế nào lại có đứa cháu gái kém cỏi đến như vậy. Nhị hoàng tử có cái gì không tốt? Gả qua đó sẽ hoàng phi, sau này có thể làm hoàng hậu, ngươi lại hết lần này tới lần khác coi trọng con ma ốm kia, ánh mắt ngươi bị mù hay là đầu óc có vấn đề? Hiện tại xuất hiện chuyện như vậy, ngươi còn muốn gả cho Phượng Thương? Ngươi tỉnh lại đi!”

Phủ Thừa Tướng xảy ra chuyện như vậy, thành chuyện chê cười của giới thượng lưu, mà Mục Vũ Điệp, cũng bị mọi người coi thành chuyện cười đem kể ở quán trà nước. Còn có người truyền kỳ kể chuyện li kì, đem chuyện Mục Vũ Điệp cùng tên khất cái kia là cùng một sư môn yêu đương với nhau miêu tả sinh động như thật, giống như nhìn thấy mắt vậy.

Trong lúc nhất thời, đoạn yêu đương vượt xa thế tục này, gây nên một tầng truyền kì, thậm chí truyền đến tai Hoàn Nhan Liệt.

“A? Thậm chí có chuyện như vậy?” Hoàn Nhan Liệt từ chỗ hoàng hậu Lý Băng nghe được đoạn tình yêu ly kỳ này, cảm thấy rất hứng thú : “Trên đời này tình yêu sư môn đã rất ít rồi, đã như vậy, trẫm cũng sẽ thành toàn cho họ.”

Một đạo thánh chỉ, Mục Vũ Điệp thành tân nương của tên khất cái kia, Mục Hoa trực tiếp tức giận ngất trời. Nhưng mà, vô luận Mục Hoa đau lòng cho cháu gái như thế nào, Mục Vũ Điệp không muốn ra sao, thánh chỉ đã đưa tới tay bọn họ cũng không thể cãi được. biết được chuyện này là do hoàng hậu Lý Băng nói trước mặt hoàng thượng, Mục Hoa hoàn toàn hận chết hoàng hậu.

Hoàng hậu như vậy, đơn giản là bởi vì Mục Hoa đứng ở phe của Nhị hoàng tử, cho nên nàng ta nhục nhã Mục Vũ Điệp, cũng là nhục nhã thừa tướng Mục Hoa hắn. Hàm chứa nước mắt, đem Mục Vũ Điệp gả ra ngoài, nghe cháu gái của mình khóc lóc như người bệnh tâm thần, Mục Hoa lại chảy nước mắt. Thù này, hắn nhớ kỹ. Vô luận như thế nào, hắn cũng sẽ không để cho Hoàn Nhan Hồng đăng cơ làm Hoàng đế.

Tô Mi đem kết cục của Mục Vũ Điệp nói cho Mộ Dung Thất Thất biết, nàng cũng chỉ là mỉm cười, Mục Vũ Điệp gieo gió gặt bão, cái này coi như là trừng phạt nhẹ cho nàng ta. Thời gian có thể hòa tan hết thảy, chuyện Mục Vũ Điệp rất nhanh sẽ trở thành quá khứ.

Mấy ngày qua, Mộ Dung Thất Thất rất rảnh rỗi, rảnh rỗi đến mức mốc meo lên.

Trong vương phủ giăng đèn kết hoa, chuẩn bị cho hôn sự của Phượng Thương, mà Phượng Thương những ngày qua cũng xuất quỷ nhập thần, Hoàn Nhan Khang đã tới mấy lần, hai người này đi cùng nhau, bàn luận xôn xao, giống như có chuyện gì gạt Mộ Dung Thất Thất, chỉ là bọn hắn thần thần bí bí, Hoàn Nhan Khang cũng giấu cả Tô Mi, nhất định có chuyện gì thần bí.

Cách đám cưới còn ba ngày, trong những ngày này, trong vương phủ an tĩnh dị thường, chờ Mộ Dung Thất Thất ngủ thẳng đến tự nhiên tỉnh lại, mở mắt ra đã là buổi trưa. Nàng phát hiện Tô Mi cùng Tố Nguyệt không có ở bên người, kêu hai tiếng, không ai xuất hiện, Mộ Dung Thất Thất không thể làm gì khác hơn là rời giường rửa mặt, bởi vì không có gì bó buộc, dứt khoát đem tóc xõa dài xuống, mặc quần áo xong, ra khỏi Tùng Lâu.

Từ lịch âm mới qua tết một tháng, khí trời vẫn lạnh như cũ, Mộ Dung Thất Thất giẫm chân xuống tuyết, đi lại trong vương phủ. Đi một lát, nàng phát hiện có cái gì đó không đúng, cả vương phủ đều im ắng, nghe không được tiếng động gì, cũng không thấy bóng người.

“Vương gia! Tô Mi! Tố Nguyệt!”

Im ắng, không có ai đáp lại, nhưng mà thỉnh thoảng có thể nghe được một hai tiếng chim hót, còn lại không có âm thanh gì khác.

Kì lạ. . . . . . Mộ Dung Thất Thất vô cùng kinh ngạc. Mọi người đi đâu vậy? Chẳng lẽ bận rộn chuẩn bị hôn lễ? Nhưng cũng không đến mức ngay cả một người cũng không có như vậy đi.

Đi khắp cả vương phủ, cũng không có nhìn thấy người nào, chờ lúc Mộ Dung Thất Thất trở lại Tùng Lâu, đã là ban đêm.

Vào đông, trời tối sớm hơn, nhìn hoàng hôn mờ mịt, Mộ Dung Thất Thất trong lòng có chút bất an. Rốt cuộc là sao vậy? Tại sao tất cả mọi người đều không có ở đây? Chẳng lẽ là xảy ra điều gì đó? Có người xâm nhập vương phủ?

Đang lúc Mộ Dung Thất Thất trong đầu mơ màng hết chuyện này tới chuyện khác, một trận tiếng đàn truyền tới. Tiếng đàn du dương, như tiếng suối róc rách, làm say người nghe. Có người. Mộ Dung Thất Thất thật cao hứng, lập tức tìm kiếm đuổi theo nơi phát ra tiếng đàn, lại không nghĩ lâm vào một mảnh đỏ rực.

Trời đông giá rét, mai nở lửa đỏ diễm lệ, Mộ Dung Thất Thất liếc mắt liền thấy Phượng Thương ở trong đình.

Tựa hồ, hôm nay Phượng Thương phá lệ tuấn mỹ hơn. Một thân áo trắng noãn như tuyết, tóc dài buộc ở đỉnh đầu, vẻn vẹn dùng một cây trâm gài cố định. Lúc này, Phượng Thương đang chuyên tâm gảy đàn, ngón tay của hắn thon dài, gảy trên dây cầm, âm nhạc tuyệt vời truyền từ đầu ngón tay ra, cả không gian bao phủ tiếng đàn động lòng người.

“Khanh Khanh, nàng đã đến rồi.” Một khúc cuối cùng, Phượng Thương đứng lên, mỉm cười dẫn Mộ Dung Thất Thất vào đình. Trên bàn, hai chiếc nến đỏ tinh mỹ chẳng biết lúc nào đã được người ta đốt lên, ngạc nhiên hơn là, trong bình ngọc trên bàn, cắm một bó hồng mai đỏ au.

Ánh đèn chiếu sáng, đem không gian bao trọn ấm áp dị thường, trong không khí phiêu dật mùi hoa mai nhàn nhạt. Lúc này, ánh mắt của Phượng Thương đặc biệt ôn nhu, Mộ Dung Thất Thất thấy vậy lâm vào một trận si mê.

Chẳng lẽ hắn là muốn ——

Mộ Dung Thất Thất đầu óc còn chưa kịp chuyển động, Phượng Thương đã quỳ một gối xuống ở trước mặt Mộ Dung Thất Thất, trong tay cầm lấy một cái hộp, mở ra, bên trong có một chiếc nhẫn tinh xảo làm bằng hồng bảo thạch.

“Mộ Dung Thất Thất, nàng nguyện ý gả cho ta làm vợ của ta, cùng ta sớm chiều làm bạn, cùng yêu thương, sinh con dưỡng cái, cho đến khi chết. . . . . . Chôn cất ở phần mộ tổ tiên nhà ta chứ?”

“Xì!” Bên cạnh núi giả, không biết là người nào nghe được câu cuối cùng kia, cười ra tiếng.

Mộ Dung Thất Thất cũng không có cảm thấy cái này có gì buồn cười, lúc này trong lòng nàng được một loại cảm giác gọi là ngọt ngào lấp đầy. Sau khi chết chôn cất ở trong phần mộ gia tộc Phượng thị? Ở trong từ đường Phượng thị lưu lại một bài vị, theo sát bên cạnh Phượng Thương? Đây là một chuyện đẹp đẽ biết chừng nào. “Khanh Khanh, ngàng nguyện ý chứ? Nguyện ý làm tân nương của ta chứ?” Thấy Mộ Dung Thất Thất hồi lâu không nói lời nào, có chút lo lắng, trong đôi mắt tuấn dật của Phượng Thương Phượng Thương dâng lên một trận lo âu.”Nàng nguyện ý chứ?” Phượng Thương có chút bận tâm, sợ Mộ Dung Thất Thất không muốn.

Hắn chuẩn bị lâu như vậy, là muốn cho Mộ Dung Thất Thất một nghi thức cầu hôn lý tưởng. Nhưng mà, loại cầu hôn này hắn chưa từng nhìn thấy, cũng không có nghe nói qua, hai ngày này suy nghĩ thật lâu, mới lấy chỗ này, lấy phương thức như thế này xuất hiện ở trước mặt Mộ Dung Thất Thất.

Hiện tại Mộ Dung Thất Thất chậm chạp không chịu gật đầu, khiến cho Phượng Thương có chút u buồn. Nếu như Mộ Dung Thất Thất không đồng ý, hoặc là trực tiếp cự tuyệt, hắn nên làm như thế nào bây giờ? Hắn chưa từng nghĩ tới chuyện “hiếp bức” Mộ Dung Thất Thất gả cho mình, hai ngày nay trong kinh thành lời đồn đãi bay đầy trời, nói như vậy nàng cũng nghe đến. Nếu như, nàng lâm vào nỗi lo lắng trước hôn nhân, hoặc là lùi bước, vậy hắn nên làm cái gì bây giờ?

Tuy chỉ là qua mấy phút đồng hồ, trong đầu Phượng Thương đã nghĩ ra rất nhiều loại hậu quả “không thể tưởng tượng nổi”, trong mắt vừa lo lắng, còn có chút e sợ.

Khi thấy ánh mắt của Phượng Thương thành khẩn và u buồn như vậy, trong lòng Mộ Dung Thất Thất mềm nhũn, người nam nhân này. Rõ ràng là đàn ông vô cùng, lúc này lại tiểu tâm dực dực như vậy, làm cho người ta thương tiếc.

“Vương gia, ta nguyện ý.” Mộ Dung Thất Thất đem tay trái của mình đưa đến trước mặt của Phượng Thương: “Ta nguyện ý gả cho chàng làm vợ, từ bây giờ cho đến mãi mãi sau này, vô luận là thuận cảnh hay là nghịch cảnh, giàu có hay nghèo khó, khỏe mạnh hay bệnh tật, vui vẻ hay ưu sầu, ta vĩnh viễn yêu chàng, quý trọng chàng, trung thực với chàng, cho đến khi vĩnh viễn chia xa.”

Bốn phía, hoàn toàn yên tĩnh, tiếng nói của Mộ Dung Thất Thất ôn nhu, vuốt lên nỗi lo lắng trong lòng Phượng Thương.

Vừa nghe nàng nói nguyện ý gả cho mình, hơn nữa bất cứ lúc nào xảy ra tình huống gì, nàng đối với mình không rời không bỏ, Phượng Thương kích động đôi môi có chút run rẩy, đứng lên ôm Mộ Dung Thất Thất vào lòng thật chặt, hận không thể đem nàng hòa vào trong xương tủy của mình.

“Ta cũng yêu nàng. Cũng nguyện ý cùng nàng sống thật dài thật lâu, vô luận là thuận cảnh hay là nghịch cảnh, giàu có hay nghèo khó, khỏe mạnh hay bệnh tật, vui vẻ hay ưu sầu, ta sẽ vĩnh viễn yêu nàng, quý trọng nàng, trung thực với nàng, cho đến khi vĩnh viễn chia xa.”

Chỉ nghe một lần, Phượng Thương đem lời hứa hẹn của Mộ Dung Thất Thất ghi tạc. Hắn ôm Mộ Dung Thất Thất thật chặt, tim đập thật nhanh. Nhiều năm như vậy, cuộc sông nhiều năm như vậy, Phượng Thương chưa từng có cảm giác thỏa mái như ngày hôm nay.

Mặc dù Mộ Dung Thất Thất là tân nương của hắn, đây là chuyện tình không cần chất vấn, nhưng hôn sự này là do hai nước lập thành, cũng không phải là do bản thân nàng tự nguyện.

Cho tới nay, Phượng Thương trong lòng luôn có một tia lo lắng, lo lắng Mộ Dung Thất Thất có áp lực mới gả cho hắn. Mà lúc này, chính tai nghe được Mộ Dung Thất Thất nói “Ta nguyện ý”, “Ta vĩnh viễn yêu chàng.” Tâm kết trong lòng của Phượng Thương hoàn toàn được cởi bỏ, tim của hắn cũng hoàn toàn thanh tĩnh lại.

“A!” Bên cạnh có người vỗ tay, có người ủng hộ, chờ Mộ Dung Thất Thất từ trong ngực Phượng Thương rời đi, mới phát hiện những bóng dáng ban ngày không thấy kia hiện tại toàn bộ vây quanh bên cạnh bọn họ, tất cả mọi người đều vỗ tay hoan hô, trong đó, Hoàn Nhan Khang vỗ tay lợi hại nhất.

“Các người ….” Mộ Dung Thất Thất lúc này mới chợt hiểu ra, thì ra tất cả những thứ hôm nay, những người này “Thông đồng” với nhau.

“Chúc mừng tiểu thư! Chúc mừng cô gia!” Tô Mi cùng Tố Nguyệt cười tiến lên hành lễ biểu hiện sự ngưỡng với Mộ Dung Thất Thất cùng Phượng Thương, hai người gọi một tiếng “cô gia”, khiến cho tâm tình của Phượng Thương thật tốt, lập tức thưởng cho mọi người trong Vương Phủ một năm bổng lộc.

“Vương gia, chiếc nhẫn còn không có đeo cho ta đâu.” Mộ Dung Thất Thất quơ quơ tay trái của mình: “Phải mang vào ngón áp út!”

“Được, được!” Phượng Thương thật sự là quá mức cao hứng, thế nhưng quên mất chuyện mấu chốt nhất, là đem chiếc nhẫn hồng bảo thạch đeo lên ngón tay áp út của Mộ Dung Thất Thất, mười ngón tay của hai người đan lại với nhau, dường như muốn vĩnh viễn không phân ly.

“Hôn một cái!” Hoàn Nhan Khang hô to một tiếng, có Ngũ hoàng tử dẫn đầu, những người khác cũng hô lên.

Ngày thường mọi người có chút sợ hãi Phượng Thương, nhưng hôm nay là ngày Phượng Thương cao hứng nhất , nở nụ cười nhiều hơn, thoạt nhìn cũng thân cận hiền hoà hơn rất nhiều, cho nên dưới sự hướng dẫn của Hoàn Nhan Khang, những người khác cũng nghe theo la lên.

“Biểu ca, hôn một cái đi! Đến lúc đó đính ước luôn, các người có chịu không?”

“Được!”

Mọi người hô to, ánh mắt là sáng như tuyết, dưới nhiều ánh mắt soi mói như vậy, Phượng Thương chậm rãi cúi đầu của mình xuống.

## 78. Chương 85

Chương 85: “Chân tướng”

Không đợi nụ hôn của Phượng Thương rơi xuống, Mộ Dung Thất Thất đã kiễng chân lên chủ động hôn lên môi Phượng Thương.

“Biểu tẩu, thật là uy vũ!” Hoàn Nhan Khang đứng dậy kêu lên, huýt sáo, mọi người bên cạnh đều mừng rỡ không chịu nổi, xem ra tình cảm của vương gia cùng vương phi rất tốt, điều này thật sự là chuyện khiến cho mọi người vui vẻ.

Hai người, không coi ai ra gì đứng hôn, phảng phất như thiên địa lúc này chỉ có hai người bọn họ.

“Bụp!” “Phanh!” Chín trăm chín mươi chín bông pháo hoa bằng trúc bị đốt, cả vương phủ là bầu trời bao la sáng ngời như ban ngày, trên bầu trời bao la nở rộ sắc tím, khiến toàn bộ người trong kinh thành chú ý, cũng kinh động tới Hoàn Nhan Liệt ở trong cung.

“Đây là chuyện gì xảy ra? Kính Đức, cho người đi xem một chút!”

Hoàn Nhan Liệt thả tấu chương đang phê duyệt trong tay xuống, đi tới bên giường, nhìn một mảnh ngũ sắc trên bầu trời cách đó không xa, chân mày cau lại : “Hình như là hướng của Nam Lân vương phủ, nhanh, hoả tốc cho người đi điều tra, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra.”

Không chỉ hoàng cung, mà người Tây kỳ quốc ở dịch quán cũng bị kinh động.

Nhìn về phía Nam Lân vương phủ pháo hoa đầy trời, đôi môi của Thượng Quan Vô Kị nhếch lên. Từ khi đưa Mộ Dung Thất Thất tới đây, đến bây giờ, nhiệm vụ của hắn là chờ đám cưới của Mộ Dung Thất Thất. Đã thấy nàng hạnh phúc, trở thành tân nương của Phượng Thương, sứ mạng của hắn cũng sẽ hoàn thành.

Chỉ là hôm nay, hôn kì của Mộ Dung Thất Thất càng ngày càng gần, gần đến mức khiến cho hắn cũng không dám đi tới Nam Lân vương phủ, sợ nhìn thấy Mộ Dung Thất Thất, trong lòng không chịu nổi cảm giác thống khổ này. Mặc dù trong lòng cực kỳ muốn gặp nàng, nhưng bây giờ thấy nàng, cũng biến thành hi vọng xa vời. Đã như vậy, không bằng không thấy, không gặp gỡ, nàng ở trong lòng hắn thủy chung là bộ dáng thiếu nữ, sẽ không thay đổi, sẽ không già đi, chỉ dừng lại ở hình ảnh đó.

” Bên Nam Lân vương phủ làm sao vậy?” Long Trạch Cảnh Thiên cho người đi hỏi thăm, không đầy một lát, người liền trở lại.

“Hồi bẩm vương gia, là Nam Lân vương cầu hôn với Chiêu Dương công chúa. Nghe nói chuẩn bị chín trăm chín mươi chín cây pháo hoa. Về phần cầu hôn này rốt cuộc là cái gì, thuộc hạ không tìm hiểu được.”

“Cầu hôn?” Nhìn pháo hoa nở rộ trên bầu trời đêm, Long Trạch Cảnh Thiên trầm mặc, trong đầu ảo tưởng Mộ Dung Thất Thất đứng dưới trời đất sắc màu bao la này nở nụ cười như thế nào.

Thật là bỏ lỡ sao? Mặc dù mục đích lúc trước của Long Trạch Cảnh Thiên tới Bắc Chu là cho người tìm Thái Tử Phi Dư Thi Thi, muốn nàng ở bên trong quấy rối, nhưng mà nữ nhân này tựa hồ một chút tác dụng cũng không có.

Hơn nữa, mấu chốt chính là, Mộ Dung Thất Thất động tâm với Phượng Thương, cho dù gây rối, thật sự đoạt lại nàng, nữ nhân một lòng ở trên người nam nhân khác, còn có thể bố thí tình yêu cho hắn sao?

Long Trạch Cảnh Thiên cau mày, nhìn chằm chằm bầu trời đầy màu sắc kia, trầm mặc không nói. Rốt cuộc nên là nên làm như thế nào đây? Buông tay, để cho nàng hạnh phúc? Hắn không độ lượng được như vậy. Nhưng nếu như mạnh mẽ đem nàng giữ lại bên người, nhìn nụ cười của nàng dần dần biến mất, hắn cũng làm không được. Làm sao bây giờ đây?

Vô luận trong lòng Thượng Quan Vô Kị hay Long Trạch Cảnh Thiên nghĩ như thế nào, trong lòng của Lý Vân Khanh, lúc này trừ mất mát, còn có càng sâu hơn là một mảnh thản nhiên. Nam nhân kia hắn cũng gặp qua, cũng tiếp xúc qua, dung mạo thiên tiên, thiên chi kiều tử, nam nhân như vậy, mới xứng đáng để nàng thương hắn.

Từ nay về sau, cùng với nàng, hắn chỉ có quan hệ là biểu ca, không hơn không kém. Hắn trừ đem hình ảnh của nàng giấu ở trong lòng cả đời, còn có thể làm được gì đây? Biển người mênh mông, tìm kiếm một người tri kỷ bầu bạn, nếu có được, ta may mắn, không có được, chỉ trách mệnh ta. . . . . . Nàng hạnh phúc, không phải là kì vọng của hắn sao?

Ba nam nhân cũng không nói chuyện, làm cho không khí có chút trầm muộn.

Bạch Ức Nguyệt vừa nghe, Phượng Thương thế nhưng lại mạnh bạo như vậy để đổi được nụ cười của mỹ nhân, khiến cho Mộ Dung Thất Thất cảm thấy cao hứng. Cô gái này thật tình, vô luận dáng vẻ kệch cỡm, hay là cường ngạnh bá đạo, hoặc là phóng túng kích tình, đều chân thật như vậy, khiến cho mọi người yêu thích, huống chi là người khác phái đây.

Chỉ có một người, lúc này tâm tình không tốt nhất.

Mộ Dung Thanh Liên cắn môi, ngó chừng bầu trời của Nam Lân vương phủ, hâm mộ vô cùng. Tại sao nàng lại chưa từng có mệnh tốt như Mộ Dung Thất Thất vậy? Tại sao lâu như vậy, Long Trạch Cảnh Thiên vẫn lạnh băng đối với nàng? Tại sao nàng rõ ràng ưu tú hơn so với Mộ Dung Thất Thất, vì sao tất cả mọi người đều cảm thấy Mộ Dung Thất Thất tốt hơn đây?

Mộ Dung Thanh Liên đã hoàn toàn quên mất trong cuộc thi tứ quốc tranh tài Mộ Dung Thất Thất đã hạ thủ lưu tình đối với nàng, hiện tại Mộ Dung Thất Thất ở Nam Lân vương phủ, căn bản cũng không có trêu chọc nàng nhưng trong lòng nàng lại có u ác tính hết lần này tới lần khác giống như ăn phải chất xúc tác, không ngừng bành trướng, đem tất cả vấn đề quy kết ở trên người Mộ Dung Thất Thất.

Trong hoàng cung, Kính Đức đem chuyện xảy ra ở Nam Lân vương phủ nói cho Hoàn Nhan Liệt, nghe được Phượng Thương quỳ một gối trước mặt Mộ Dung Thất Thất cầu hôn, Hoàn Nhan Liệt sửng sốt:”Xem ra, lần này hắn động tâm. . . . . .”

“Đúng ạ. Lấy tính tình kiêu ngạo của Phượng Thương thì quả quyết sẽ không làm ra loại chuyện như vậy ở trước mặt mọi người. Bệ hạ, Nam Lân vương thế nhưng lại coi Chiêu Dương công chúa thành quả tim, miếng thịt của mình.”

Nghe Kính Đức nói, khóe miệng Hoàn Nhan Liệt lộ ra một nụ cười tàn khốc: “Như vậy thì tốt rồi. Trẫm muốn đục khoét trái tim, miếng thịt của hắn để cho hắn đau đến không muốn sống. Ha ha ha ha.”

Buổi tối, Tô Mi cùng Tố Nguyệt lui ra, đem không gian để lại cho Mộ Dung Thất Thất cùng Phượng Thương, để cho đôi yêu thương nhau thề non hẹn biển. Trong phòng, mùi hoa Đinh Hương vờn quanh bốn phía, Mộ Dung Thất Thất nằm trong lòng Phượng Thương, ngón tay quấn quanh người Phượng Thương, lười biếng híp mắt, giống như con mèo nhỏ.

“Lần đầu tiên đám cưới, đêm đó ta đột nhiên phát bệnh, kết quả đối phương bị hù chết chôn sống. . . . . .”

“Lần thứ hai, đối phương trong lúc vô tình thấy tròng mắt màu tím của ta, kêu ra tiếng, bị Như Ý giết. . . . . .”

“Lần thứ ba, đối phương nghe nói ta khắc vợ, muốn chạy trốn, kết quả từ trên tường té xuống, gãy cổ chết. . . . . .”

“Lần thứ tư, hỉ kiệu không tới, nàng cắt cổ tay tự tử. . . . . .”

“Người vào cửa, muốn câu dẫn ta, ở trong phòng hạ mị hương, ta giết nàng. . . . . .”

“Thứ sáu đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, bị trúng độc. . . . . .”

“Người thứ bảy trước hôn nhân thất trinh, tự sát. . . . . .”

“Người thứ tám nghe được tiếng bước chân của ta, bị kinh sợ, đã chết. . . . . .”

Nghe Phượng Thương đem quá khứ của mình kể ra nhất thanh nhị sở, nghe hắn gặp phải những thứ này, Mộ Dung Thất Thất tung mình lên, ngồi ở trong ngực Phượng Thương, “Vương gia, ngươi số đào hoa rất nhiều nha. Nói như vậy, hình như có chút không công bằng. Ta là lần đầu tiên gả cho chàng, chàng cưới nhiều lần như vậy, cứ nghĩ lại ta liền cảm thấy không cam lòng. Nếu không ta cũng vậy gả đi tám lần, chúng ta cũng coi như huề nhau đi.”

“Nàng dám?” Tay của Phượng Thương ngắt nhẹ eo nhỏ của Mộ Dung Thất Thất, “Nàng là người của ta! Cả đời này cũng sẽ mang dòng họ của ta, trừ ta ra, thiên hạ này không ai dám cưới nàng.”

“Vì sao?” Mộ Dung Thất Thất chớp mắt, ra vẻ hồ đồ.

“Bởi vì nữ nhân của ta, người khác nếu muốn nhúng chàm, phải hỏi trước kiếm của ta có cho phép không.”

Phượng Thương khí phách tuyên ngôn, Mộ Dung Thất Thất nghe được đặc biệt cao hứng. Nàng thích bộ dáng ương ngạnh của Phượng Thương, hắn nói ra nhưng lời nồng đậm tham muốn giữ lấy cùng ghen tức, nghe làm cho người ta yêu thích.

“Ha ha, vương gia, như vậy cũng không đúng rồi. Trước chàng cưới nhiều nữ nhân như vậy, ta còn không có đổ dấm, chàng ngược lại đã cảm thấy ủy khuất rồi.” Mộ Dung Thất Thất bĩu môi, trong lòng mặc dù bị lời nói bá đạo của Phượng Thương làm cho cảm động, nhưng vẫn có chút không vui vẻ: “Vừa nghĩ tới cháng kém chút nữa trở thành nam nhân của nữ nhân khác, cùng người khác sinh con dưỡng cái, ta liền cảm thấy rất ủy khuất.”

Mộ Dung Thất Thất ghen tức, Phượng Thương có thể hiểu được, hắn kéo Mộ Dung Thất Thất đến trước mặt mình, hôn lên trên trán của nàng: “Khanh Khanh, nếu như ta nói, trước nàng, ta không biết yêu là cái gì, nữ nhân đối với ta mà nói chỉ là công cụ để nối dõi tông đường nàng có tức giận không?”

“Sau khi cha mẹ ta qua đời, hoàng ngoại tổ mẫu là người thương duy nhất trong lòng ta. con nối dõi của Phượng thị đơn bạc, đến đời của cha ta, chỉ có một mình ta, bà lo lắng cho huyết mạch của Phượng thị, cho nên mỗi lần lại từ ái chỉ định kết hôn, nhưng luôn không thể thành công, ngược lại làm cho bà lo lắng, cũng càng thêm gấp gáp, cuối cùng mới có cục diện như bây giờ. . . . . .”

“Vậy chàng không biết cự tuyệt à?” Mộ Dung Thất Thất trong lòng dịu lại. Mặc dù những người kia bây giờ đã thành quá khứ, nhưng mà các nàng luôn có chút quan hệ cùng Phượng Thương, làm cho nàng nghĩ muốn độc nhất vô nhị trong lòng hắn, có chút ăn dấm vặt.

“Khanh Khanh, ta nếu cự tuyệt, người khác ắt sẽ mất hứng.”

Lúc này, trên mặt Phượng Thương nở nụ cười bí hiểm, tràn đầy ý vị, rồi lại hàm chứa chút lạnh lẽo. Nghe giọng điệu của Phượng Thương, Mộ Dung Thất Thất cảm thấy có cái gì đó không đúng, chẳng lẽ ở đây còn ẩn chuyện tình gì sao?

“Ta lần đầu tiên thành thân, đêm tân hôn cổ độc đột nhiên phát tác, ngày đó cũng không phải là mười lăm. Sau này, chỉ cần tân nương vào vương phủ bái đường, đêm đó ta liền bị cổ độc phát tác. Về phần những nữ nhân kia, vô luận trúng độc hay là tự sát hay là thất trinh, đều để lộ chút bóng dáng. . . . . .”

“Ý chàng là có người giết bọn họ, ngụy trang thành ngoài ý muốn? Là có người cố ý muốn bêu xấu danh dự của chàng?” Mộ Dung Thất Thất hiểu ra, chân mày cũng vì vậy mà dựng lên: “Rốt cuộc là người nào? Tại sao phải làm như vậy? Chẳng lẽ đối phương có huyết hải thâm cừu sao?”

Phượng Thương cười không đáp, tròng mắt đen phát ra lạnh lẽo nồng đậm, mà tay của hắn nhẹ nhàng mà vuốt ve tóc của Mộ Dung Thất Thất: “Hai ngày trước ta vào cung, hoàng thượng kêu ta ăn một chút điểm tâm cùng trà, ta ra khỏi ngự thư phòng liền ói ra tay, trở lại để Tấn Mặc nhìn xem, nói điểm tâm cùng nước trà có thuốc dẫn phát độc. . . . . .”

“Là Hoàn Nhan Liệt?”

Cái kết quả này thật sự khiến cho Mộ Dung Thất Thất thất kinh. Tại sao? Tại sao lại như vậy? Hoàn Nhan Liệt không phải là người thương yêu Phượng Thương nhất sao? Đám cưới của bọn họ lần này, báu vật Hoàn Nhan Liệt ban thưởng đều chuyển tới Nam Lân vương, chỉ kém chút xíu là mang cả hoàng cung đưa tới, chẳng lẽ hết thảy là ngụy trang sao?

“Từ lần thứ tư, tân nương ở trên kiệu hoa cắt cổ tay, ta liền nhìn ra một vài vấn đề. Người con gái kia không phải là tự sát, mà là bị giết. Cho đến lần thứ bảy, tân nương trước tân hôn thất trinh sau đó tự sát, ta mới xác định sau lưng chuyện này đều do Hoàn Nhan Liệt.”

“Hắn không phải là cữu cữu của chàng sao? Tại sao lại đối với chàng như vậy? Chẳng lẽ bên ngoài nói những lời kia là giả dối? Bắc Chu hoàng đế sủng ái Nam Lân vương, những điều này là giả dối sao?”

Cái kết quả này thật là bất khả tư nghị. Nếu như chân tướng đúng như Phượng Thương nói, như vậy chân tướng này thật sự là quá tàn khốc. Người này làm sao có thể dối trá như vậy? Vừa hiền lành hòa ái, là một vị trưởng giả khả kính, vừa ở sau lưng tính toán, xuất ra vô số chiêu ngoan độc.

“Bởi vì ta một mực tra ra chuyện tình mười lăm năm trước ở Nhạn Đãng sơn. Thế nhân đều nói Phượng Tà thua ở trong tay Mộ Dung Thái, hừ, phụ thân ta lại là như vậy sao, Mộ Dung Thái sao có thể so sánh với cha ta.”

Lúc nói chuyện, Phượng Thương áy náy nhìn Mộ Dung Thất Thất một cái, bởi vì chuyện này nói với Mộ Dung Thái hình như cũng không quá tốt, nói về Mộ Dung Thái vẫn là nói về cha vợ hắn.

“Chàng cứ nói đi, không có chuyện gì.” Kể từ khi ở chỗ Lý Thu Thủy biết mình không phải là con gái của Mộ Dung Thái, Mộ Dung Thất Thất thở phào nhẹ nhõm. có người cha lạnh lùng khắc bạc như vậy, chính nàng cũng chịu không được chuyện này.

“Lúc ấy phụ thân đã nắm chắc phần thắng, lấy thủ đoạn dụng binh của cha, đừng nói là một Mộ Dung Thái, cho dù mười người, cũng không cách nào cùng phụ thân đánh đồng.”

“Vương gia, ý của chàng là đại tướng quân ở Nhạn Đãng sơn sở dĩ chiến bại, không phải bởi vì khả năng của Mộ Dung Thái, mà là thua ở trong tay người của mình ư?”

“Thông minh!” Phượng Thương gật đầu nhéo chóp mũi của Mộ Dung Thất Thất: “Nói một chút liền hiểu, Khanh Khanh quá thông minh.”

Phượng Thương khích lệ, Mộ Dung Thất Thất nhếch miệng mỉm cười, nàng hiện tại càng muốn biết, rốt cuộc là người nào bán đứng Phượng Tà? Rốt cuộc là ai khiến cho Phượng Thương nhỏ như vậy liền mất đi cha mẹ? Rốt cuộc là người nào có cừu hận lớn như vậy với Phượng Tà, thế nhưng lại xuống tay được?

“Nếu như ta không có đoán sai, người này chính là người cậu thân ái của ta, Hoàn Nhan Liệt.” “Cái gì?” Mộ Dung Thất Thất hoàn toàn ngây dại, nếu không phải Phượng Thương chính miệng nói ra lời này, nàng cũng không tin tưởng những thứ này. Nhưng mà đáp án này cũng thật sự là quá kinh thế hãi tục.

Ban đầu ở Nhạn Đãng sơn đánh một trận, nếu thắng, Bắc Chu quốc có thể tiến quân thần tốc, Tây kỳ quốc sẽ trở thành lịch sử, “Hoàn Nhan” sẽ trở thành dòng họ tôn quý nhất trên lãnh thổ kia, toàn bộ núi sông cũng sẽ biến thành lãnh thổ của Bắc Chu quốc. Nếu thật như lời Phượng Thương nói, Hoàn Nhan Liệt vì sao phải làm như vậy? Hắn như vậy, chẳng phải là chặt đứt dã tâm bao quát tứ hải của hắn sao?

“Nguyên nhân là gì? Hắn tại sao phải làm như vậy?”

Mộ Dung Thất Thất từ trong giật mình cực độ khôi phục lại vẻ lãnh tĩnh, lời của Phượng Thương,nàng tin tưởng, nhưng mà sau lưng chuyện này rốt cuộc có lý do gì? Đến tột cùng là nguyên nhân gì, lúc này Hoàn Nhan Liệt lại buông tha cho ích lợi lớn, tự chặt cánh tay mình? Phượng Tà là bạn thân nối khố của hắn, hai người cùng nhau lớn lên, là một loại tình bạn hữu nghị, còn là muội phu của hắn, lại càng là linh hồn của quân Bắc Chu quốc, vì sao Hoàn Nhan Liệt lại muốn phá hủy Phượng Tà?

“Nếu không phải bởi vì ta mỗi lần đều ở trong đêm tân hôn phát bệnh, nếu không phải bởi vì mấy cô gái vô tội bị chết kì quặc kia, khiến cho ta điều tra ra, ta cũng sẽ không hoài nghi đến Hoàn Nhan Liệt. Hắn tại sao phải làm như vậy, đáp án của vấn đề này ta cũng muốn biết. Mẫu thân của ta là muội muội hắn thương yêu nhất, phụ thân là huynh đệ tốt nhất của hắn, rốt cuộc là nguyên nhân gì để cho hắn ra tay nặng như vậy, bí mật sau lưng này ta cũng chưa suy nghĩ ra.”

Vừa nghĩ tới bộ dáng chết thảm của Phượng Tà cùng Hoàn Nhan Minh Nguyệt, còn có đứa trẻ chưa kịp ra đời kia, quả đấm của Phượng Thương nắm thật chặt, hận không thể đem Hoàn Nhan Liệt chộp tới lập tức tra hỏi.

“Vậy chàng đã tra hỏi từ Mộ Dung Thái chưa? Nếu quả thật là Hoàn Nhan Liệt bán đứng quân tình, Mộ Dung Thái hẳn là biết, dù sao chuyện này cũng là Mộ Dung Thái ra mặt.”

“Tra không được. lúc Nạp Lan Tín ở Mộ Dung phủ dạy nàng học, nhân cơ hội đi khắp cả Mộ Dung phủ, ngay cả nhà kho của Mộ Dung Thái cũng đi qua, nhưng cũng không có tra được bất kỳ chuyện gì. Giống như tất cả dấu vết, cũng bị người ta san bằng, thật giống như cho tới bây giờ cũng không có phát sinh chuyện tương tự. Có lẽ, Mộ Dung Thái cũng chỉ là cây đao, mà chuôi đao, còn đang nằm trong tay người khác.”

“Vương gia!” Mộ Dung Thất Thất hiện tại có chút đau lòng cho người trước mắt này. Thì ra chân tướng lại tàn khốc như vậy. Người ngoài nhìn vào, Phượng Thương thân có địa vị cao, vinh hoa phú quý, hiển hách một thời, nhưng sau lưng những chuyện này, bọn họ nào biết đâu.

Tựa hồ đọc hiểu ý nghĩ nội tâm của Mộ Dung Thất Thất, Phượng Thương một lần nữa ôm Mộ Dung Thất Thất vào trong lòng, đầu thật sâu chôn ở cổ của nàng.

“Khanh Khanh, những thứ này vốn là chuyện của ta, nhưng lại kéo nàng vào, ta thật sự tự trách vô cùng. Nhưng mà, nàng tốt đẹp như vậy, ta không nỡ buông tay. Ta sợ chờ ta xử lý xong chuyện của mình, nàng đã gả làm thê tử của người khác. Ta có lòng tham lam muốn giữ lấy nàng, nhất định sẽ dùng hết thủ đoạn đem nàng đoạt lại.”

Mộ Dung Thất Thất trở tay, ôm lấy Phượng Thương, người nam nhân này, thật không biết nên nói thế nào cho phải: “Vương gia, ta và chàng là vợ chồng, trượng phu có khó khăn, thê tử theo lý nên theo ở bên người, giúp chàng cùng lo sầu giải nạn. Vương gia là người trọng yếu nhất đối với ta trên thế giời này, bây giờ nói như vậy, chẳng phải là muốn chia lìa tình cảm cùng ta sao?”

“Khanh Khanh” Mộ Dung Thất Thất nói như vậy, khiến cho giọng nói của Phượng Thương có chút run rẩy: “Ta có lúc cảm thấy ta rất ích kỷ, kể từ khi gặp lại nàng, đã nghĩ muốn độc chiếm nàng, để nàng trở thành vật tư hữu của ta, dù sao, cái thế giới này thứ để cho ta chú ý cũng để cho ta lưu luyến quá ít. Nhưng. . . . . . thế giới của ta quá mức phức tạp, để nàng theo ta cùng nhau đối mặt, là ta tư tâm quá nặng.”

Phượng Thương nói những lời này, làm cho Mộ Dung Thất Thất rốt cục cũng hiểu, vì sao trong mắt của hắn luôn cất giấu một tia u buồn, thì ra là bởi vì trên lưng hắn đeo huyết hải thâm cừu, cho nên mới không thể tùy ý thoải mái.

“Vương gia!” Mộ Dung Thất Thất nắm tay của Phượng Thương kiên định nhìn hắn: “Vương gia, bất cứ lúc nào, vô luận chuyện gì phát sinh, cho dù lên núi đao xuống biển lửa, ta cũng sẽ phụng bồi cùng chàng. Đi theo bên cạnh chàng lòng ta cam tâm, đây là ta tự nguyện.”

“Chúng ta đã lập thành lời thề non hẹn biển, đại tướng quân là phụ thân của ta, Minh Nguyệt công chúa, cũng là mẫu thân của ta. Thù của cha mẹ, không đội trời chung. Thù này chúng ta nhất định phải báo. Tuyệt đối không thể để cho bọn họ ôm hận mà chết.”

Lời nói của Mộ Dung Thất Thất như chém đinh chặt sắt, cực kỳ dũng cảm, Phượng Thương phảng phất như gặp lại cô gái dưới đêm trăng đàn lên khúc hát chí khí hào hùng, vừa định nói chuyện, ngoài cửa sổ truyền đến tiếng vang.

“Người nào?” Phượng Thương cùng Mộ Dung Thất Thất đồng thời xuất thủ, hai người đá văng ra cửa sổ đi ra ngoài, lại phát hiện một người đứng ở trên tường. Người nọ, mang mặt nạ con nít, thấy mặt nạ, Mộ Dung Thất Thất cả kinh: “Chính là hắn! Vương gia, đêm đó hắc y nhân ở suối nước nóng chính là hắn.”

Nói thì chậm nhưng xảy ra lại nhanh, một đạo bóng trắng đánh úp về phía hắc y nhân, Phượng Thương đã đến bên cạnh hắc y nhân, chỉ trong chốc lát, hai người đã qua mười chiêu.

“Không tốt, hắn muốn chạy trốn.” Mộ Dung Thất Thất nhảy lên, nghĩ muốn giúp đỡ, lại không nghĩ tới đối phương ném ra một đoàn sương khói, chờ sương khói tan hết, thân ảnh của đối phương đã biến mất.

Những người khác nghe tiếng động bên Tùng Lâu cũng bị kinh động, chờ mọi người xuất động tìm kiếm hắc y nhân, hắn thế nhưng giống như bốc hơi, một lần nữa biến mất vô tung vô ảnh.

“Người này chẳng những vô cùng quen thuộc với địa hình Phượng Vũ sơn trang, mà còn đối với Vương Phủ cũng rất quen thuộc.”

Mộ Dung Thất Thất khẳng định nói, lời nói của nàng chiếm được sự ủng hộ của Phượng Thương. Người nọ đối với vương phủ không phải quen thuộc bình thường, ngay cả ám vệ an bài cũng biết nhất thanh nhị sở, còn có thể thuận lợi chạy trốn, hắn rốt cục là người nào? Quen thuộc vương phủ như vậy, nếu là địch nhân của hắn, đây chẳng phải là chuyện rất không ổn sao? Hơn nữa mới vừa rồi Phượng Thương cùng hắc y nhân so chiêu, hai người rõ ràng ngang tài ngang sức, người này rốt cuộc là người nào?

“Gia tăng phòng vệ trong vương phủ!” Phượng Thương sắc mặt có chút trầm, sắp đến ngày thành thân của hắn, nếu hắc y nhân kia là người của Hoàn Nhan Liệt, chẳng phải là Mộ Dung Thất Thất lần này sẽ gặp nguy hiểm sao?

Phượng Thương không dám nghĩ tiếp, lúc trước nhiều việc ngoài ý muốn như vậy, hắn cũng không để ý, bởi vì không phải là người trong lòng hắn. Nhưng lần này hoàn toàn khác, Mộ Dung Thất Thất là trân bảo hắn vất vả tìm kiếm được, nếu nàng có việc gì, hắn phải làm sao bây giờ? Chờ Mộ Dung Thất Thất nằm ngủ xong, Phượng Thương đi tới thư phòng.

“Như Ý, ta giao việc thủ vệ ngày thành thân cho ngươi. Ngươi cần phải đảm bảo, ngay cả con ruồi cũng không thể đi. Truyền cho Nạp Lan Tín, để cho người của Phật sinh môn giám thị tất cả những người khả nghi trong kinh thành, bắt được sau đó lập tức giải quyết. Cát Tường, cầm Hổ Phù của ta, để cho Ưng kỵ quân chuẩn bị đợi lệnh.”

Liên tiếp ba đạo lệnh ban ra, làm cho Cát Tường, Như Ý cùng Nạp Lan Tín ý thức được tính nghiêm trọng của chuyện này. Trong lúc nhất thời, cả không khí cũng trở nên nghiêm túc hẳn.

Tròng mắt đen của Phượng Thương lóe ra ánh sáng u lãnh, người áo đen kia rốt cuộc là người nào? Tới vương phủ có mục đích gì? Tại sao hắn lại quen thuộc vương phủ như vậy? Chẳng lẽ hắn là người của Hoàn Nhan Liệt? Vô số vấn đề xuất hiện ở trong đầu Phượng Thương, tìm không được đáp án, làm cho người ta không nhịn được xúc động trong lòng.

Bình tĩnh! Phượng Thương cố gắng làm cho nội tâm của mình bình tĩnh trở lại. Chuyện này quan hệ đến sự an nguy của Mộ Dung Thất Thất, hắn không thể không khẩn trương. Mặc dù hắn nắm chắc có thể bảo vệ Mộ Dung Thất Thất, nhưng phải cẩn thận mới được. Nếu thật sự không được, vậy cũng chỉ có thể để cho thời tiết Bắc Chu quốc thay đổi. Nếu Hoàn Nhan Liệt dám đả thương Mộ Dung Thất Thất, hắn không ngần ngại thực hiện trước kế hoạch của mình.

Cách ngày hai mươi tám càng ngày càng gần, hắc y nhân như cũ không có tin tức, vẻ mặt của Phượng Thương nhìn như bình tĩnh, nhưng nội tâm sôi trào mãnh liệt, tung tích của hắc y nhân không rõ, hôn kỳ sắp tới, không biết Hoàn Nhan Liệt lần này chuẩn bị xuất chiêu gì.

Ngày hai mươi bảy, Phượng Thương mang Mộ Dung Thất Thất đưa vào cung, dựa theo lễ nghi rước dâu hai nước, ngày hai mươi tám hắn mới tới hoàng cung đón rước Mộ Dung Thất Thất.”Hết thảy phải cẩn thận!” Phượng Thương lúc gần đi liên tục dặn dò Mộ Dung Thất Thất, hắn không yên lòng để cho Mộ Dung Thất Thất ở nơi khác, nhờ cậy riêng hoàng thái hậu Đông Phương Lam, để cho Mộ Dung Thất Thất ở tại tẩm cung của bà.

Chờ sau khi Phượng Thương đi, Mộ Dung Thất Thất đi vào Cẩm Huyền Cung liền thấy được Đông Phương Lam.

Bắc Chu quốc thắng ở cuộc thi tranh bá, chuyện này Đông Phương Lam đã sớm biết. Trước kia mặc dù có chút không cam lòng, nhưng nếu như đã đánh cuộc, Mộ Dung Thất Thất thắng, bà phải đáp ứng, cho nên mặc dù trong lòng có chút không thoải mái, nhưng vẫn ngầm đồng ý hôn sự này.

Hiện tại, Phượng Thương ở trước ngày tân hôn đem Mộ Dung Thất Thất đưa đến Cẩm Huyền Cung của Đông Phương Lam, khiến cho trong lòng lão thái hậu có bao nhiêu vui mừng. Xem ra ở trong lòng Phượng Thương, người làm hoàng ngoại tổ mẫu như bà vẫn đáng giá tín nhiệm. Đồng thời, Đông Phương Lam cũng thấy rõ ràng vị trí quan trọng của Mộ Dung Thất Thất trong lòng của Phượng Thương, nếu không hắn như thế nào lại đem tân nương phó thác cho bà đây?

“Ngồi đi!” Đông Phương Lam chỉ vào cái ghế bên cạnh, Mộ Dung Thất Thất vừa đi qua, Tuyết Nhi trong ngực Đông Phương Lam liền nhảy xuống, vừa đong đưa chạy đến dưới chânMộ Dung Thất Thất: “Gâu, gâu, gâu” Tuyết Nhi ngoắt cái đuôi, ở bên chân Mộ Dung Thất Thất đi từ từ.

“Xem ra Tuyết Nhi rất thích ngươi.” Đông Phương Lam có chút kinh ngạc, cháu gái của bà nhiều như vậy, cũng chưa từng thấy Tuyết Nhi quá thân mật đối với người nào như vậy. Mộ Dung Thất Thất lần đầu tiên tới, Tuyết Nhi đã liền thích nàng như vậy, xem ra, thiếu nữ này hẳn là có chỗ hơn người.

Mộ Dung Thất Thất cũng không biết, chỉ bằng con chó như quả tuyết cầu này, cảm tình của Đông Phương Lam đối với nàng tăng lên rất nhiều, nàng ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng sờ sờ đầu Tuyết Nhi, Tuyết Nhi tựa hồ rất hưởng thụ, híp mắt, cọ bên cạnh Mộ Dung Thất Thất, giống như muốn nàng ôm.

“Đứa nhỏ này, thế nhưng lại thích ngươi.” Đông Phương Lam nhìn Tuyết Nhi với ánh mắt vô cùng ôn nhu, giống như nhìn con gái của mình.

Thấy vẻ mặt Đông Phương Lam, Mộ Dung Thất Thất có chút đồng tình với vị lão nhân trước mắt này, không biết lúc nói đến chuyện thảm kịch mười lăm năm trước, bà như thế nào chịu nổi bi thương đây? Người đầu bạc tiễn người đầu xanh, trong lòng có bao nhiêu sức để chịu đựng a?

Nghe nói hoàng thái hậu Bắc Chu quốc rất tin Phật, kể từ khi con gái và con rể qua đời, hàng năm đều lên chùa lễ Phật. Nói như vậy Đông Phương Lam thích sự thanh tịnh ở chùa, có lẽ mỗi khi thấy cả thành phồn hoa này, sẽ làm cho bà càng thêm bi thương, càng thêm nhớ nhung con gái cùng con rể, mà ở chùa ăn chay lễ Phật, vì con gái con rể cùng ngoại tôn nữ chưa xuất thế cầu phúc, sẽ làm tâm tình của bà thanh tịnh.

Mộ Dung Thất Thất ôm Tuyết Nhi vào trong ngực, ngồi ở trước mặt Đông Phương Lam.

Từ chỗ Phượng Thương biết được kẻ đầu sỏ thảm kịch mười lăm năm trước là Hoàn Nhan Liệt, nhìn lại Đông Phương Lam, Mộ Dung Thất Thất vô cùng thương tiếc vị lão nhân này. Phượng Thương sợ là cũng sẽ không đem chân tướng nói ra cho hoàng ngoại tổ mẫu biết. Người lớn tuổi như vậy nếu biết chân tướng sự tình, sợ là càng thêm chịu không được.

Mộ Dung Thất Thất không nói chuyện, chỉ chậm rãi vuốt lông của Tuyết Nhi, Đông Phương Lam vẫn nhìn Mộ Dung Thất Thất, chờ tới lúc Thanh cô bưng trà cùng điểm tâm tới, Đông Phương Lam đột nhiên nói một tiếng “Thật giống!”

“Tiểu thư, ngài nói giống cái gì?” Thanh cô bưng trà cho Đông Phương Lam.

“Thanh cô, lúc trước ai gia không phải nói, cảm giác thấy ánh mắt của Chiêu Dương công chúa giống như một người sao, hôm nay thấy nàng ôm Tuyết Nhi như vậy, ai gia mới nhớ tới, năm đó Minh Nguyệt cũng ôm Bảo Tuyết như vậy.”

Bảo Tuyết trong miệng Đông Phương Lam, là chỉ Tuyết Nhi trong ngực Mộ Dung Thất Thất, cũng là một con chó Nhật màu trắng. Nghe Đông Phương Lam nói như vậy, Thanh cô cũng cẩn thận đánh giá Mộ Dung Thất Thất nhiều lần, cuối cùng cũng gật đầu liên tục: “Đúng a! Tiểu thư vừa nói, nô tỳ cũng cảm thấy cử chỉ thần thái của Chiêu Dương công chúa, đặc biệt là đôi mắt kia, cực kỳ giống Minh Nguyệt công chúa của chúng ta. Thật là cực kỳ giống.”

Lời nói của chủ tớ bọn họ truyền tới tai Mộ Dung Thất Thất, làm cho nàng sửng sốt. Ánh mắt của nàng giống như Minh Nguyệt công chúa? Mộ Dung Thất Thất lúc này nghĩ tới đêm đó, hắc y nhân lúc thấy nàng cũng gọi một tiếng “Minh Nguyệt”, chẳng lẽ cũng là nói ánh mắt của nàng giống như Minh Nguyệt công chúa?

Đông Phương Lam si ngốc nhìn Mộ Dung Thất Thất, trong mắt dần dần có lệ nóng.

“Ai gia dưới gối chỉ có Minh Nguyệt là con gái, từ nhỏ nàng là bảo bối trong lòng của ai gia, thật giống như ngậm trong miệng sợ tan, cầm trên tay sợ rơi. Minh Nguyệt đặc biệt hiểu chuyện, từ nhỏ cũng biết quan tâm người. Trên thế giới này người để cho ai gia nhớ thương nhất không phải là tiên hoàng, mà là Minh Nguyệt.”

Chẳng biết tại sao, Đông Phương Lam đột nhiên nói hết ý nghĩ của mình, nhìn Mộ Dung Thất Thất, chậm rãi nói chuyện xưa của Hoàn Nhan Minh Nguyệt .

“Minh Nguyệt gả cho Phượng Tà, ai gia đặc biệt cao hứng. Hai người bọn họ là thanh mai trúc mã, từ nhỏ cùng nhau lớn lên, Phượng Tà nhân phẩm tốt, năng lực lớn, ai gia rất thích người con rể này, ta hi vọng bọn họ có thể thật dài thật lâu như vậy, ân ân ái ái, bạc đầu giai lão.”

“Nhưng mà vận mệnh trêu cợt người. Ai gia không nghĩ tới bọn họ sẽ chết ở Nhạn Đãng sơn.” Nói đến đây, trong ánh mắt Đông Phương Lam có chút lệ nóng.

“Ai gia biết, chuyện này không liên quan gì đến ngươi, nhưng mà vừa nghĩ tới ngươi là con gái của Mộ Dung Thái, ai gia cũng rất không vui. Cho dù hiện tại, trong lòng ai gia cũng không ngăn được sợ hãi.” Đông Phương Lam vuốt bộ ngực mình nói: “Nhưng mà Thương Nhi thích ngươi. Ai gia cũng nhìn ra được đứa bé kia mất đi cha mẹ, đã đủ bất hạnh rồi, nếu như ai gia phản đối nữa, như vậy Thương Nhi quả thực quá khổ rồi. Ai gia không muốn chia rẽ các ngươi.”

Nói đến đây, nước mắt của Đông Phương Lam rơi xuống. Chẳng biết tại sao, thấy vị lão phụ nhân trước mắt này rơi lệ, trong lòng Mộ Dung Thất Thất cũng rất khó chịu, nàng đứng dậy đến trước mặt Đông Phương Lam, lấy ra khăn tay nhẹ nhàng đưa cho Đông Phương Lam lau nước mắt trên gương mặt .

“Ngoại tổ mẫu, đã khổ sở nhiều rồi! Ta với vương gia sẽ cùng nhau hiếu thuận với ngài.”

Một tiếng “ngoại tổ mẫu”, khiến cho trong lòng Đông Phương Lam cảm khái vạn lần, mà Mộ Dung Thất Thất ôn nhu lau nước mắt cho bà, khiến cho sự cứng rắn sau cùng trong lòng vị lão nhân này cũng bị hòa tan: “Năm đó, tiên hoàng băng hà, Minh Nguyệt cũng như vậy ở bên cạnh ai gia, vì ai gia gạt lệ, trấn an ai gia nàng nói: “mẫu hậu, ta cùng Phượng Tà sẽ hiếu kính với ngài, ngài đừng quá khổ sở”

Xúc cảnh sinh tình, tất cả bi thương cùng tịch mịch nảy lên trong ngực Đông Phương Lam, Mộ Dung Thất Thất khiến cho bà nhớ lại chuyện cũ, những chuyện tốt đẹp khó quên trong quá khứ kia cứ nhất nhất hiện lên trước mắt Đông Phương Lam. Thân ảnh của Hoàn Nhan Minh Nguyệt cùng Mộ Dung Thất Thất chồng lên nhau, khiến cho Đông Phương Lam bị hoa mắt.

“Minh Nguyệt! Minh Nguyệt!” tay Đông Phương Lam run rẩy vuốt ve ở trên mặt Mộ Dung Thất Thất: “Minh Nguyệt, con có biết mẫu hậu rất nhớ con không? Minh Nguyệt của ta….”

Đông Phương Lam ôm Mộ Dung Thất Thất, nước mắt tuôn đầy mặt, những kiên cương mấy năm này ở trước mặt Mộ Dung Thất Thất hoàn toàn sụp đổ, còn lại chỉ có từ mẫu bi thương nhớ thương con gái mà thôi.

Biết Đông Phương Lam đau khổ, Mộ Dung Thất Thất vẫn không nhúc nhích, chỉ tùy ý ôm lấy lão nhân. Nàng nhẹ nhàng giúp Đông Phương Lam thuận khí. Vị lão nhân này thật sự là quá đáng thương. Đến bây giờ còn chẳng hay biết gì.

Đông Phương Lam khổ sở, khiến cho Mộ Dung Thất Thất đau lòng cho vị lão nhân này, nhưng ngược lại càng thêm hận hậu quả do Hoàn Nhan Liệt gây ra. Người này làm sao lại ác tâm như vậy? Làm hại người ta mất đi thân nhân. Hắn rốt cuộc tại sao muốn làm như vậy?

Đông Phương Lam khóc thật lâu, lâu đến mức quên cả thời gian, cuối cùng lão nhân mệt mỏi ngủ ở trong ngực Mộ Dung Thất Thất. Lúc Mộ Dung Thất Thất cùng Thanh cô đỡ Đông Phương Lam chuyển đến trên giường, sau khóe mắt lão nhân vẫn còn nước mắt.

“Công chúa, cực khổ cho ngài rồi.” Thanh cô có chút áy náy nhìn đầu vai của Mộ Dung Thất Thất bị nước mắt của Đông Phương Lam làm ướt đẫm: “Ngày mai là ngày thành thân của ngài cùng Vương gia, hôm nay thế nhưng. . . . . .”

“Thanh cô, ngài không cần khách khí. Thái hậu cũng là xúc cảnh sinh tình. Huống chi nàng là ngoại tổ mẫu của vương gia, sau này cũng là trưởng bối của ta, đây vốn là việc ta phải làm.” Mộ Dung Thất Thất một lần nữa lau nước mắt sau khóe mắt cho Đông Phương Lam, nhìn sâu vị lão nhân này một cái: “Thanh cô, thái hậu làm phiền ngài chiếu cố.”

Mộ Dung Thất Thất lui ra, đóng lại cửa, Đông Phương Lam mở mắt. Đáy mắt một mảnh tia máu màu đỏ: “Thanh cô!”

“Tiểu thư, ta ở đây.”

“Thanh cô, đem mũ phượng cũng khăn chùm của Minh Nguyệt lúc làm đám cưới tìm ra đây. Đưa cho đứa nhỏ này. Để cho nàng ngày mai mặc y phục xuất giá của Minh Nguyệt.”

“Tiểu thư.” Thanh cô tinh tường hiểu tầm quan trọng của mũ phượng và khăn chùm của Hoàn Nhan Minh Nguyệt ở trong lòng Đông Phương Lam, hiện tại đưa cho Mộ Dung Thất Thất, chẳng lẽ đã chấp nhận thân phận của nàng?

“Ai gia già rồi, tầm nhìn cũng không hẹp như vậy. Nàng là cô nương tốt. Là một cô nương tốt.” Phân phó xong những thứ này, Đông Phương Lam hơi mệt chút, chậm rãi nhắm mắt lại. Đây là khoảng thời gian đầu tiên Mộ Dung Thất Thất rời xa Phượng Thương, mặc dù hai người bọn họ cũng không có hành động gì vượt rào, cũng không có ngủ cùng giường, nhưng mà ít nhất mỗi ngày gặp nhau, hơn nữa buổi tối chỗ hai người ở cũng cách nhau không xa.

Hôm nay là ngày độc thân cuối cùng, Mộ Dung Thất Thất muốn một mình một người ở Cẩm Huyền Cung xa lạ này, chờ Phượng Thương ngày mai tới cung rước nàng, điều này làm cho Mộ Dung Thất Thất có chút không quen.

Mộ Dung Thất Thất mở ra rương gỗ trước mặt, nơi này chứa đồ giá y mà Lý Thu Thủy chuẩn bị cho nàng, ngày mai sẽ mặc.

Mở rương gỗ ra, Mộ Dung Thất Thất bỗng nhiên ngửi thấy được một mùi vị khác thường, giống như mùi hoa bách hợp. Cẩn thận ngửi lần nữa, cỗ mùi lạ này đến từ đồ giá y. Không! Không phải là hoa bách hợp, mà là mùi mị hương của dược vật, nếu không phải nàng đối với mấy cái này hiểu rất rõ, căn bản sẽ không phát hiện ra cái này.

Lý Thu Thủy thế nhưng lại thêm mùi hương lạ lùng vào giá y, điều này làm cho Mộ Dung Thất Thất vô cùng bất khả tư nghị. Tại sao lại như vậy? Tại sao bà ta lại làm như vậy? Chẳng lẽ là vì thúc đẩy nàng viên phòng cùng Phượng Thương sao? Nhưng vì sao lại phải phí công lớn như vậy? Hơn nữa mùi thơm lạ lùng này không giống với mị tình hương bình thường, mà đối với cơ thể con người còn có hại. Chẳng lẽ Lý Thu Thủy không biết sao?

Lần nữa nhớ lại lúc trước khi rời đi, Lý Thu Thủy nói mấy lời không giải thích được, Mộ Dung Thất Thất càng nghĩ càng cảm thấy Lý Thu Thủy có vấn đề, lúc này lại thấy bộ giá y này.

Đang lúc Mộ Dung Thất Thất tính toán đi tìm Tô Mi cùng Tố Nguyệt, một người áo đen xuất hiện ở trước mặt nàng, nhìn lên, lại là người đeo mặt nạ con nít kia.

Mộ Dung Thất Thất trong tay lấy ra hai cây sợi tơ, nghĩ muốn tập kích người nọ, không ngờ hắn lại xoay người bỏ chạy. Lần này không thể để cho hắn dễ dàng chạy mất. Mộ Dung Thất Thất bám theo phía sau hắc y nhân thật chặt.

Người này tựa hồ cố ý cùng Mộ Dung Thất Thất giữ một khoảng cách, vừa không làm cho nàng đuổi kịp mình, vừa không để cho Mộ Dung Thất Thất cách quá xa. Mộ Dung Thất Thất đi theo phía sau hắc y nhân, bay theo trong ban đêm yên tĩnh. Hắc y nhân dẫn theo Mộ Dung Thất Thất rẽ nhiều lần, cuối cùng nhảy vào một biệt viện. Mộ Dung Thất Thất không hề nghĩ ngợi, cũng đi theo nhảy xuống.

Nơi này, là một thiên điện của Cẩm Huyền Cung, Mộ Dung Thất Thất thấy hắc y nhân vào thiên điện, nàng cũng đi theo vào.

Trong điện sạch sẽ, màn che dài làm bằng cẩm bạch rũ trong điện, cũng giống lúc trước, hắc y nhân một lần nữa biến mất vô ảnh vô tung, cả trong điện nhìn không thấy bóng người hắc y nhân.

Hắc y nhân kia rốt cuộc là người nào? Mộ Dung Thất Thất vuốt tơ vàng trong tay, cẩn thận đánh giá hết thảy trong điện, lúc xoay người, thấy được trên tường treo một bức họa.

“Ái nữ Minh Nguyệt” Trước bức họa, là một khối bài vị đen nhánh. Mộ Dung Thất Thất nhẹ giọng đọc dòng chữ trước mắt, một lần nữa ngẩng đầu lên nhìn bức tranh.

Vừa nhìn thấy cô gái trong bức tranh, Mộ Dung Thất Thất ngây dại. Người nọ là Hoàn Nhan Minh Nguyệt sao? Vì sao, vì sao Hoàn Nhan Minh Nguyệt cùng nàng lớn lên giống nhau như vậy? Quả thực là giống nhau như đúc.

Mộ Dung Thất Thất không nhịn được đưa tay lên sờ nhân vật trong bức tranh, nàng kia cười yếu ớt ngồi bên cửa sổ đọc sách, vẻ mặt tự nhiên hào phóng, ngũ quan hoàn mỹ tinh xảo. Trên bức họa viết : “Ái thê Minh Nguyệt”, chấp bút là “Phượng Tà” .

“Hoàn Nhan Minh Nguyệt! Nếu như ngươi là Hoàn Nhan Minh Nguyệt, ta đây là ai?” Mộ Dung Thất Thất dỡ mặt nạ trên mặt xuống, nhìn cô gái trong bức tranh. Có một ý nghĩ xuất hiện ở trong đầu Mộ Dung Thất Thất, nhưng nàng không dám suy nghĩ, cũng không dám đi chứng nhận.

Nếu như, nàng là con gái của Hoàn Nhan Minh Nguyệt cùng Phượng Tà, vậy nàng tại sao lại xuất hiện ở Mộ Dung phủ, còn lấy thân phận con gái của Mộ Dung Thái để sống? Lúc đứa trẻ trong bụng Hoàn Nhan Minh Nguyệt chết mới được bảy tháng, nếu Hoàn Nhan Minh Nguyệt thật đã chết rồi, vậy đứa trẻ kia làm sao sống?

Khó trách Lý Thu Thủy lúc nhìn thấy mặt nàng lại kêu giống, chẳng lẽ là nói nàng giống như Hoàn Nhan Minh Nguyệt sao? Hắc y nhân kia rốt cuộc là người nào? Hắn không phải là biết cái gì chứ? Cho nên mới thất thanh kêu lên tên : “Minh Nguyệt”, mới có thể dẫn mình tới cái chỗ này?

Khó trách nàng nhìn thấy Đông Phương Lam sẽ cảm thấy thân thiết, Đông Phương Lam cũng nói nàng có thần thái cử chỉ cùng ánh mắt giống như Hoàn Nhan Minh Nguyệt. Nếu như thân phận chân thật của nàng là con gái của Phượng Tà cùng Hoàn Nhan Minh Nguyệt, như vậy tất cả không có gì để giải thích rồi.

Nhưng mà, Mộ Dung Thất Thất thật không dám suy nghĩ tất cả những thứ này. Nếu thật như vậy, nàng cùng Phượng Thương không phải là huynh muội sao? Huynh muội yêu nhau? Loạn luân? Nàng đã yêu thân ca ca của mình, tại sao lại như vậy?

Chân Mộ Dung Thất Thất mềm nhũn, thống khổ ngồi dưới đất. Nhìn lên mĩ nhân trong bức họa, nước mắt Mộ Dung Thất Thất theo gương mặt rơi xuống.

Nếu như tất cả là sự thật, nàng đã tìm được cha mẹ ruột của mình rồi, hẳn là cao hứng mới phải, nhưng mà, nếu như hết thảy là sự thật, nàng cùng Phượng Thương phải làm sao bây giờ? Bọn họ mới vừa thề non hẹn biển, mới vừa thề yêu nhau đến lâu dài, hiện tại tại sao lại xuất hiện biến cố như vậy?

Trong điện vắng ngắt, trước linh bài bên cạnh hai cây nến một người lặng yên rơi lệ, ánh nến đốt lập lòe, đem bóng dáng của Mộ Dung Thất Thất kéo dài vô hạn.

Làm sao bây giờ? Mộ Dung Thất Thất vẫn tự xưng là thông minh hiện tại cũng không biết nên xử lý vấn đề này như thế nào? Tới Nam Lân vương phủ, tìm Phượng Thương nói cho rõ sự tình ? Nhưng mà nếu biết rõ ràng rồi thì phải làm thế nào đây, biết rõ thân phận, cũng là ý nàng muốn cùng hắn chia tay lâu dài, sau này cũng đã không thể ở cùng nhau.

Lúc này, Mộ Dung Thất Thất cỡ nào hi vọng mình là một con đà điểu, đem mình vùi đầu trong đôi cánh rộng rãi, quên hết thảy phiền não. Giờ khắc này, nàng có chút hận cái người mang nàng đến đây, hắc y nhân mang mặt nạ con nít. Hắn vì sao phải vạch trần một màn tàn nhẫn này như vậy, chẳng lẽ thấy nàng tâm tê phế liệt, hắn rất vui vẻ sao?

Nếu hắn là người biết chuyện, vì sao không sớm xuất hiện? Vì sao lại vào lúc nàng động tâm động tình hắn mới nói rõ chân tướng? Người này tại sao lại ác như vậy?

Một loại cảm xúc xuất hiện hiện trong lòng Mộ Dung Thất Thất, nàng cỡ nào muốn dựa vào trong ngực Phượng Thương khóc thật lớn một lần. Nhưng khóc thì có tác dụng gì? Nếu như Phượng Thương là anh ruột của nàng, bọn họ là anh em yêu nhau, cũng không có cách nào tiếp tục được nữa.

Vô luận kiếp trước hay kiếp này, mặc dù gặp phải nhiều khó khăn như vậy, Mộ Dung Thất Thất thủy chung vẫn luôn kiên cường, cười đối mặt, nhưng chuyện hôm nay tới quá đột nhiên, đột nhiên tới mức nàng căn bản không cách nào tiếp nhận cái kết quả này.

Làm sao bây giờ? Mộ Dung Thất Thất đầu óc hỗn loạn, lùi bước hay là rời đi?

Phượng Thương đã gần trong gang tấc, nhưng sự thật kéo dài khoảng cách của bọn họ không thể nào thay đổi. Huynh muội mến nhau chắc chắn sẽ không được người đời chấp nhận nổi, đợi đến khi chân tướng rõ ràng, bọn họ sẽ thân bại danh liệt.

Chẳng lẽ muốn rời đi sao? Lúc này rời đi, chạy trốn thật xa, rời xa Phượng Thương, rời xa đoạn tình cảm này sao? Như vậy, nàng làm sao có thể làm được? Muốn dứt bỏ đoạn tình này, buông tha cho đoạn tình yêu này, nàng như thế nào có thể bỏ xuống được?

## 79. Chương 86

Chương 86 :Lựa Chọn Khó Khăn

Mộ Dung Thất Thất không nhớ rõ mình làm sao trở về, đợi lúc nàng trở lại phòng, chân trời đã hiện lên sắc trắng.

Tô Mi cùng Tố Nguyệt đã sớm tới tìm nàng. Khi thấy Mộ Dung Thất Thất có chút ngây dại, hai người vội vàng tiến lên: “Tiểu thư, làm sao vậy?” Tố Nguyệt thấy Mộ Dung Thất Thất không lên tiếng, vội vàng đem tay đặt trên trán Mộ Dung Thất Thất: “Hoàn hảo, không có sốt.”

“Tiểu thư, người đã đi đâu vậy? Hôm nay thành thân, người làm sao còn đi ra ngoài?” Tô Mi cùng Tố Nguyệt một trái một phải, dìu Mộ Dung Thất Thất vào cửa. Thấy khí sắc Mộ Dung Thất Thất không tốt lắm, Tô Mi lập tức an bài người mang nước nóng cùng cánh hoa, để Mộ Dung Thất Thất tắm.

Chờ nước ấm bao trùm toàn thân mình, Mộ Dung Thất Thất mới từ từ lấy lại tinh thần. Ngẩng đầu nhìn bài biện bốn phía, mới nhớ được đây là Cẩm Huyền Cung, hôm nay là ngày đại hỉ của nàng, nhưng nên làm cái gì bây giờ?

Rời đi? Tránh xa thị phi, né tránh thân phận của nàng, né tránh thâm tình của Phượng Thương, để Phượng Thương đi thừa nhận một hôn lễ không có tân nương? Để cho hắn một lần nữa trở thành người bị thế nhân chê cười? Để cho hắn giống như nổi điên đi khắp nơi tìm kiếm nàng, cuối cùng bởi vì tìm không được nàng mà tinh thần sa sút dần? Là như vậy sao?

Vừa nghĩ tới cặp mắt thâm tình kia của Phượng Thương, lại có chút u buồn trong mắt, trong lòng của Mộ Dung Thất Thất liền mềm nhũn, nước mắt chảy xuống. Không thể tuyệt tình như vậy được, nàng làm không được. Đó là nam nhân nàng dùng tâm đi yêu vô luận phát sinh chuyện gì, không thể chỉ suy nghĩ tới cảm thụ của mình, đem hắn bỏ lại, để cho hắn thừa nhận nhiều việc tàn nhẫn như vậy. Nàng làm không được.

Nhưng mà lựa chọn ở lại, đám cưới lập tức bắt đầu, nhưng nàng là thân muội muội của hắn. Huynh muội lập gia đình, chỉ sợ là chuyện trên đời này trước nay chưa từng có, đến lúc đó thế nhân nhìn vào, bọn họ làm sao có thể thừa nhận?

Mộ Dung Thất Thất cả người chìm trong nước: “sùng sục sùng sục” bọt khí nổi lên, tiếng nước chảy, ngăn cách nàng cùng thế giới bên ngoài, hiện tại nàng có thể biến thành cô bé lúc đầu núp ở bên hồ kia.

“Y Liên, muốn làm theo tiếng trái tim của mình, thì hãy tôn trọng tim của mình.” Giọng nói của nghĩa phụ vẫn vang vọng bên tai Mộ Dung Thất Thất. Y Liên, cái tên này lâu lắm không có nghe qua, giọng nói của nghĩa phụ một lần nữa làm chô Mộ Dung Thất Thất thanh tỉnh lại.

Làm theo tim mình, tôn trọng mình, đây là những lời nghĩa phụ thường dạy nàng, hiện tại nàng làm sao vậy? Làm sao lại bởi vì chuyện này mà mất đi lý trí?

Mộ Dung Thất Thất từ trong nước đứng dậy, từng hạt nước trong suốt, theo người nàng chảy xuống. Nàng là làm sao vậy? Lại bị cái vấn đề này làm mệt nhọc một đêm, nàng là Y Liên, là Y Liên xuyên qua tới. Không phải Mộ Dung Thất Thất của thế giới này.

Cho dù người trên bức họa kia là Hoàn Nhan Minh Nguyệt, cũng là mẫu thân của thân thể này, không phải là của nàng. Lại nói, thân phận của nàng còn không có xác định, tại sao có thể bằng một người áo đen, một bức tranh, phán quyết tử hình tình yêu của nàng cùng Phượng Thương đây. Đây không phải là cá tính của nàng, cũng không phải là phong cách của nàng.

Cho dù nói từ phương diện sinh học, nàng thật sự là con gái của Hoàn Nhan Minh Nguyệt cùng Phượng Tà, theo sinh lý học thật sự cùng Phượng Thương là quan hệ huynh muội,nếu nàng buông tha đoạn tình yêu này, còn có thể nhận được một phần thân tình, có gì là không thể?

Người nam nhân kia, nếu như không thể lấy thân phận thê tử làm bạn bên cạnh hắn, có thể trở thành người duy nhất cùng hắn có chung huyết thống, cũng là chuyện hạnh phúc và đáng kiêu ngạo. Nàng tại sao lại muốn rời đi đây?

Nàng, không bỏ xuống được Phượng Thương. Không làm được tân nương của hắn, vậy thì làm muội muội của hắn vậy.

Trên người Phượng Thương cổ độc còn chưa có giải, cừu nhân của bọn họ còn đang sống rất tốt, đại thù còn không có báo, nàng bỏ đi, đem Phượng Thương bỏ lại. Để cho Phượng Thương phải làm sao bây giờ?

Hai người bọn họ, nếu thật là không thể làm vợ chồng, như vậy, nàng có thể bảo vệ hắn, nhìn hắn hạnh phúc. Một mình hắn hạnh phúc, so sánh với hai người cùng bi thương thì tốt hơn nhiều! Ít nhất, hắn bình an , hạnh phúc, nàng cũng sẽ hạnh phúc. Yêu một người, không phải là hi vọng họ hạnh phúc sao? Nàng yêu Phượng Thương, cho nên, nàng nhất định phải bảo hộ hạnh phúc của hắn.

Chờ Mộ Dung Thất Thất tắm rửa đi ra ngoài, cả người tinh thần đều thay đổi hoàn toàn. Lúc này, ma ma hóa trang trong cung đã đến Cẩm Huyền Cung, Mộ Dung Thất Thất ngồi trước mặt gương, tùy ý để ma ma trang điểm chải tóc cho nàng.

“Tóc công chúa thật đẹp.” Một vị phu nhân đoan trang được mời tới nhẹ nhàng giúp Mộ Dung Thất Thất chải tóc. Tay nàng cực kỳ linh xảo, không bao lâu, tóc của Mộ Dung Thất Thất đã được búi lên thật xinh đẹp. “Công chúa, đây là thái hậu nương nương chỉ riêng cho ta mang mũ phượng và khăn quàng vai lúc trước Minh Nguyệt công chúa đã dùng qua đưa tới.” Thanh cô cho người đem giá y cùng đồ trang sức lúc trước của Hoàn Nhan Minh Nguyệt đã dùng toàn bộ lấy ra: “Thái hậu nương nương nói, bộ y phục cùng đồ trang sức đeo tay này sẽ đưa cho công chúa, làm hạ lễ ban cho công chúa !”

“Cám ơn Thanh cô.” Vuốt đường may trên bộ giá y, lần đầu tiên Mộ Dung Thất Thất cảm thấy mình cùng Hoàn Nhan Minh Nguyệt gần nhau tới như vậy. “Thật xinh đẹp.”

“Ngài cùng Minh Nguyệt công chúa thân hình xấp xỉ nhau, mặc vào nhất định rất thích hợp.”

Nói chuyện được một lúc, Tô Mi cùng Tố Nguyệt hầu hạ Mộ Dung Thất Thất mặc vào giá y.

“Thật thích hợp. Thật xinh đẹp.” Trong mắt Thanh cô cũng sợ hãi than, “Năm đó Minh Nguyệt công chúa xuất giá cũng tuổi như vậy, nô tỳ càng nhìn càng cảm thấy công chúa thân thiết, khiến cho nô tỳ không khỏi nhớ lại Minh Nguyệt công chúa”

Nói đến đây, trong mắt Thanh cô thấp thoáng chút lệ quang, vội vàng gạt qua một bên mặt, lau nước mắt: “Xem nô tỳ này, rõ ràng là ngày vui của công chúa, nô tỳ lại cứ như vậy xúc cảnh sinh tình, thật là không nên. Công chúa, vương gia đã tiến cung, trước tiên bái kiến hoàng thượng cùng hoàng hậu, lập tức sẽ đi qua. Nô tỳ đi về trước bẩm báo lại cho thái hậu, công chúa ngài trước cứ chuẩn bị đi.”

Lúc Phượng Thương tới, Mộ Dung Thất Thất mới vừa đến chủ điện Cẩm Huyền Cung. Nhìn xa xa đi tới, một thân hồng y của Mộ Dung Thất Thất, Phượng Thương chậm rãi dừng bước: “Khanh Khanh”

Mặc dù chỉ là một đêm không có Mộ Dung Thất Thất, nhưng đối với Phượng Thương giống như là trải qua thật lâu, chỉ mong sau này không hề có chuyện chia lìa phát sinh như vậy nữa. Chỉ có lúc nàng ở bên cạnh hắn, tim của hắn mới có thể an tĩnh lại.

Phượng Thương thâm tình nhìn chăm chú vào Mộ Dung Thất Thất, nhìn nàng từ xa từng bước tới gần, đợi nàng đi tới trước mặt mình, Phượng Thương đưa ra tay trái: “Khanh Khanh, hôm nay nàng thật đẹp.”

Đối mặt với Phượng Thương, tất cả mọi sầu lo và lo lắng của Mộ Dung Thất Thất lúc trước toàn bộ bị quét sạch, không có gì so với ánh mắt thâm thúy ẩn chứa tình cảm của hắn,càng làm cho người ta động tâm. Những thứ khốn hoặc, lo lắng cùng với khiếp đảm làm cho nàng lùi bước kia, vào lúc này đối mặt với đôi mắt chân thành trước mắt, toàn bộ biến mất hầu như không còn.

“Vương gia, chàng hôm nay cũng rất. . . . . . mê người.”

Mộ Dung Thất Thất vừa mở miệng, đã nghe thấy Tô Mi cùng Tố Nguyệt phía sau “ha ha” cười, làm gì có ai dùng “mê người” để hình dung nam tử đây. Nhưng mà, Phượng Thương hôm nay xác thực vô cùng mê người.

Bình thường, yêu nghiệt này chỉ mặc màu trắng, bởi vì dung nhan tuyệt sắc xinh đẹp, màu trắng có thể đem sự diêm dúa của hắn làm mờ nhạt, tô đậm cảm giác như một thiên thần. Ngày đám cưới hôm nay, một thân đỏ au, đem yêu nghiệt Phượng Thương chuyển sang một sắc thái khác, tuyệt vô cận hữu. Đặc biệt là đôi mắt phượng đen hẹp dài, gợn sóng lăn tăn, làm cho người ta vừa nhìn vào, sẽ tùy ý mà hãm sâu trong đó.

“Khanh Khanh, nàng đừng có nhìn ta như vậy, ta sợ ta sẽ không nhịn được ở chỗ này muốn nàng.”

Phượng Thương tiến tới bên tai Mộ Dung Thất Thất, vừa nhẹ giọng nói nhỏ, vừa mở miệng phun khí nóng ở trong tai Mộ Dung Thất Thất.

Ngứa, tê tê. Mộ Dung Thất Thất liền tranh thủ đẩy Phượng Thương ra, lúc này, khuôn mặt trong suốt của nàng bị lây nhiễm một tầng phấn sắc, tim Mộ Dung Thất Thất “thịch, thịch” nhảy lên dồn dập.

Thấy Mộ Dung Thất Thất xấu hổ, Phượng Thương mới thỏa mãn, cười một tiếng, lôi kéo Mộ Dung Thất Thất vào chủ điện, ra mắt hoàng thái hậu.

“Tốt! Rất tốt!” Thấy y phục của nữ nhi mặc trên người Mộ Dung Thất Thất rất vừa, Đông Phương Lam gật đầu lia lịa nói: “Cô dâu thật xinh đẹp. Chú rể cũng rất tuấn mỹ. Rất tốt!”

Nói xong, mắt của Đông Phương Lam không hiểu sao lại nóng lên, “Thương Nhi, tới đây! Thất Thất, ai gia có thể gọi con như vậy chứ? Con cũng tới đây!”

Chờ hai người tới trước mặt Đông Phương Lam, hoàng thái hậu nắm lấy hai người tay, chồng lên nhau: “Xem các người, ai gia liền nhớ lại bộ dáng của Minh Nguyệt xuất giá năm đó. Nếu như Minh Nguyệt cùng Phượng Tà dưới cửu tuyền biết, nhìn các người như vậy nhất định sẽ cao hứng. Các người hãy sống cho thật tốt, sớm một chút để cho ai gia ôm tôn tử.”

“Ngoại tổ mẫu, ta sẽ cố gắng.” Lúc Phượng Thương nói lời này, nhìn Mộ Dung Thất Thất một cái, hai người “mặt mày đưa tình” ở trong mắt Đông Phương Lam, trong lòng lại càng cao hứng.

Lập tức, Đông Phương Lam gỡ chiếc vòng phượng trên tay trái xuống, đeo ở cổ tay của Mộ Dung Thất Thất.

“Vốn là một đôi, nhưng chiếc vòng tay chi long kia ai gia đã đưa cho Minh Nguyệt, chỉ còn lại chiếc vòng Phượng này. Hôm nay đưa cho con. Ai gia chúc các con bạc đầu giai lão, trăm năm ân ái.”

“Cám ơn ngài, ngoại tổ mẫu” Lão nhân trước mắt đã không còn ánh mắt sắc bén như lúc đầu gặp mặt, bây giờ chỉ còn lại từ mẫu.

Mộ Dung Thất Thất cùng Phượng Thương ở trước mặt Đông Phương Lam quỳ xuống, cung kính nhìn về phía vị lão nhân này mà hành lễ. Chờ hai người đi xa, nước mắt Đông Phương Lam mới rơi xuống. Minh Nguyệt! Phù hộ cho bọn nhỏ, để cho bọn họ có cuộc sống hạnh phúc.

Hôn lễ của hoàng thất, không giống với dân gian.

Phượng Thương đầu tiên dẫn Mộ Dung Thất Thất đi bái tạ Hoàn Nhan Liệt, tiếp theo ở cung đình trước sự chứng kiến của văn võ bá quan bái thiên địa, còn tham gia yến hội cung đình, cuối cùng đến tối mới có thể trở về vương phủ. Mà ở trong cung, Mộ Dung Thất Thất cũng không cần giống như tân nương trong dân gian phải đội hồng sa, như vậy cũng dễ dàng đi rất nhiều.

“Tài tử giai nhân! Trai tài gái sắc!” Hai người sau khi nhìn thấy Hoàn Nhan Liệt, là câu khen ngợi của Hoàn Nhan Liệt nói với bọn họ, “Tốt! Rất tốt!”

Phượng Thương cưới Mộ Dung Thất Thất, khiến cho hoàng hậu cùng Đức Thuận phi chú ý, hai người luôn miệng ở bên cạnh Hoàn Nhan Liệt nịnh nọt, “Công chúa hôm nay thật xinh đẹp.” Lý Băng cười cho người đưa lên lễ vật mà mình chuẩn bị cho Mộ Dung Thất Thất.”Chúc hai người ân ân ái ái, sớm sinh quý tử.”

Hoàng hậu Lý Băng đưa tới một đôi vòng tay cực phẩm làm bằng phỉ thúy, Hoàn Nhan Liệt gật đầu khen ngợi, thấy Lý Băng tặng như vậy, Đức Phi Lâm Khả Tâm cũng không cam lòng chịu yếu thế, nàng tặng lễ vật là một bức bạch ngọc điêu khắc thành tượng Tống Tử Quan Âm, ngọc Quan Âm này toàn thân trắng noãn, không có một tỳ vết nào, hơn nữa ngụ ý của nó vô cùng tốt, một đám người bên cạnh rối rít khích lệ.

” Nhiều con nhiều phúc! Tốt!” Hoàn Nhan Liệt nói một tiếng “tốt”, khiến cho lòng của Lâm Khả Tâm như đang bay múa, nàng khiêu khích nhìn Lý Băng một cái, vẻ mặt đắc ý.

Sau đó, lục đục lại có người đưa tới lễ vật, đối với mấy món lễ vật này, Mộ Dung Thất Thất cũng không có cự tuyệt ai, để cho Tô Mi cùng Tố Nguyệt nhận lấy.

“Hoàng thượng, lễ vật của ngài còn chưa có đó?” Lâm Khả Tâm ôn nhu nói, hai ngày nay Hoàn Nhan Liệt nghỉ ở Tĩnh Tâm điện của nàng, có nam nhân phụng bồi, sắc mặt Lâm Khả Tâm biểu lộ động lòng người, rõ ràng tuổi đã hơn bốn mươi, nhưng học giống như vị quý phi trẻ tuổi, khiến cho Mộ Dung Thất Thất không nhịn được nổi da gà.

“Ừ, trẫm sắc phong Chiêu Dương công chúa làm nhất phẩm vương phi. Thấy trẫm không cần quỳ lạy, tùy thời có thể xuất nhập hoàng cung, phần thưởng hoàng mã quái một, quyền lực ngang hàng cùng Nam Lân vương.”

Nghe được lời nói này của Hoàn Nhan Liệt, trong điện như nổ tung. Đây là ý gì? Mộ Dung Thất Thất một nữ nhân, lại được hưởng thụ quyền lực ngang hàng với Nam Lân vương sao? Phượng Thương nắm giữ quân quyền Bắc Chu quốc, thấy Hoàn Nhan Liệt không cần lạy, thân phận giống với với hoàng tử. Hiện tại Mộ Dung Thất Thất được đãi ngộ như vậy, hoàn toàn vượt qua cả thái tử phi Dư Thi Thi rồi, như vậy chẳng lẽ, Hoàn Nhan Liệt muốn đổi thái tử?

Tâm tư đế vương, những người này không thể hiểu được, mọi người chỉ có thể ở phía dưới trao đổi ánh mắt, người có gan lớn hơn thì hội nghị bàn một đôi lời. Duy chỉ có những hoàng tử kia, vẫn ngồi thẳng như cũ. Ý nghĩ của bọn họ không người nào biết được, mặt ngoài vẫn bình tĩnh như cũ.

Duy chỉ có Hoàn Nhan Hồng là biểu hiện rõ ý nghĩ chân thật của mình. Hắn nắm chặt chén rượu, trên tay nổi lên gân xanh, Dư Thi Thi ở bên cạnh hắn có thể nhìn thấy ngón tay của Hoàn Nhan Hồng khẽ run một chút, bắn một ít rượu lên quần áo của hắn.

“Điện hạ.” Dư Thi Thi không biết nói gì. Mặc dù nam nhân này không phải là người nàng yêu, nhưng lợi ích của bọn họ buộc chung lại một chỗ. Hiện tại Hoàn Nhan Liệt nói như vậy, không thể nghi ngờ gì nữa là làm tổn hại lợi ích của Hoàn Nhan Hồng, cũng chính là tổn hại lợi ích của nàng, lúc này, nàng phải cùng Hoàn Nhan Hồng đứng trên cùng một trận tuyến.

“Bổn cung không có chuyện gì.” Hoàn Nhan Hồng nghiến răng nghiến lợi ngó chừng bóng lưng của Phượng Thương nói. Tại sao ngươi cái gì cũng muốn đoạt đi của ta? Tại sao phụ hoàng đối với ngươi còn tốt hơn so với ta? Tại sao tất cả đồ đạc của ta, cuối cùng sẽ biến thành của ngươi? Tại sao?

Hoàn Nhan Hồng không phục, không nhận thua. Giống như trước có ý kiến, còn có nhị hoàng tử Hoàn Nhan Nghị. Nếu như không có Phượng Thương, chỉ có hắn và Hoàn Nhan Hồng, như vậy hắn nhất định có thể thắng được Hoàn Nhan Hồng, có thể trở thành một vị quốc quân xuất sắc.

Nhưng bây giờ, có Phượng Thương, hơn nữa phụ hoàng sủng ái đối với Phượng Thương hoàn toàn xa hơn so với bất kì vị hoàng tử nào kể cả hắn, điều này làm cho trong lòng nhị hoàng tử sinh ra cảm giác nguy cơ trước nay chưa từng có. Vừa nhìn hoàng huynh Hoàn Nhan Hồng bên cạnh, cũng là vẻ mặt âm trầm, Hoàn Nhan Nghị trong lòng có một cái ý nghĩ. Vô luận hắn và Hoàn Nhan Hồng đấu nhau như thế nào, hai người cùng chung dòng máu Hoàn Nhan, nhiều lắm cũng chỉ là đấu tranh nội bộ. Nhưng Phượng Thương, vị vương gia khác họ này, hôm nay quyền lực cùng địa vị áp đảo trên bọn họ, lúc này bọn họ phải đồng lòng chống địch ngoài, diệt trừ Phượng Thương, giải quyết hắn trước không phải sao?

Đối với sự “ân sủng” của Hoàn Nhan Liệt, Mộ Dung Thất Thất có chút “mừng rỡ như điên”, lập tức hành lễ khấu tạ hoàng ân mênh mông của hắn. Hoàn Nhan Liệt cười híp mắt nhìn biến đổi của mọi người trước mắt, đối với phản ứng của bọn họ phi thường hài lòng.

Một bên người Tây kỳ quốc tới dự hôn lễ của Mộ Dung Thất Thất cùng Phượng thương, tư vị trong lòng mỗi người ở đây đều hoàn toàn khác nhau.

Nếu nói lúc trước Thượng Quan Vô Kị còn không có cách nào dứt bỏ được, không thể buông tay, hiện tại nhìn thấy trên mặt Mộ Dung Thất Thất nở nụ cười hạnh phúc, trong lòng Thượng Quan Vô Kị có một loại tư vị tên là “quên được”. Có lẽ, lúc trước chỉ là không cam lòng, không cam lòng người khác cho nàng hạnh phúc, nhưng bây giờ, chính mắt mình nhìn thấy nàng nở nụ cười như hoa, những nỗi nhớ nặng trịch trong lòng hắn, cũng hoàn toàn buông xuống được.

“Hắn sẽ cho nàng hạnh phúc.” Làm người từng trải, Lý Vân Khanh như thế nào không biết tâm tư của Thượng Quan Vô Kị, ánh mắt của hắn không lừa gạt được người khác, mà Lý Vân Khanh cũng từng biểu lộ một chút xíu tình cảm như hắn vậy.

“Chỉ hy vọng là như thế.” Thượng Quan Vô Kị uống một ngụm rượu trong chiếc ly nói: “Nếu như Phượng Thương phụ bạc nàng, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho Phượng Thương.”

“Đâu chỉ có ngươi, ta cũng vậy sẽ không bỏ qua cho hắn.” Lý Vân Khanh rót rượu cho mình và Thượng Quan Vô Kị, hai người lần lượt đem chén rượu cạn sạch giống như cùng hứa với nhau.

Lời nói của hai người nam nhân này, Long Trạch Cảnh Thiên nghe thấy rất rõ ràng. Thì ra bọn họ cũng có tâm tư như thế chỉ là, bọn họ có thể buông xuống được, có thể nhìn nàng trở thành tân nương của người khác, còn hắn thì làm không được. Ở trong lòng Long Trạch Cảnh Thiên, thủy chung có một âm thanh hô hoán thúc đẩy hắn, nàng thuộc về ngươi. Mộ Dung Thất Thất là vương phi của ngươi.

Thanh âm này đã chiếm cứ ở trong lòng Long Trạch Cảnh Thiên đã rất lâu rồi. Phượng Thương có thể cho nàng vô luận là quyền thế địa vị hay tài phú, hắn cũng có thể cho nàng. Về phần thật lòng, hắn cũng không ít hơn so với Phương Thương. Hắn không cam lòng.

Ánh mắt của Long Trạch Cảnh Thiên vẫn dừng lại ở trên người Mộ Dung Thất Thất, nhưng lại không biết có hai nữ nhân đang dùng ánh mắt si tình mà nhìn hắn.

Một, là Mộ Dung Thanh Liên. Có thể nói thứ không chiếm được là thứ tốt nhất, cho nên vô luận Long Trạch Cảnh Thiên đối với nàng lạnh lùng thế nào, nàng thủy chung vẫn còn ôm ảo tưởng đối với hắn. Trong lòng nàng, một nam nhân không bị suy đổ bởi sự theo đổi của nữ nhân, thì người nam nhân đó là người biết trân trọng tình cảm. Nếu có thể được người nam nhân như vậy yêu thương mình, nhất định sẽ rất hạnh phúc.

Một người khác còn lại là Hoàn Nhan Bảo Châu. Trong khoảng thời gian này, nàng luôn bị Hoàn Nhan Hồng hành hạ đến chết đi được.

Cái tên biến thái kia cứ rảnh rỗi sẽ kêu nàng qua, nói là: “Cùng Hoàng muội trau dồi tình cảm”, thật ra thì chính là khi dễ nàng. Hậu môn đáng thương của nàng, thương thế còn chưa hoàn hảo, lại ra máu đầm đìa. Khiến cho nàng hiện tại không có cách nào ngồi xuống được, bởi vì một khi ngồi xuống thì chỗ kia đau rát, chỉ có thể ngồi nghiêng, đem lực lượng dồn về một bên, cứng ngắc sau đó đổi bên khác.

Ở trong lòng Hoàn Nhan Bảo Châu, người duy nhất có thể giải cứu mình chính là Long Trạch Cảnh Thiên. Nếu như Bắc Chu cùng Tây kỳ hai nước kết thân gia, nàng có thể thuận lợi gả cho Long Trạch Cảnh Thiên, cũng không cần phải chịu sự hành hạ của Hoàn Nhan Hồng biến thái kia nữa.

Ánh mắt Long Trạch Cảnh Thiên tập trung nhìn vào thân ảnh Mộ Dung Thất Thất, cái này Hoàn Nhan Bảo Châu nhìn thấy rõ ràng nhất, nàng suy nghĩ, Mộ Dung Thất Thất một khi đã trở thành Nam Lân vương phi, thì nàng ta sẽ không còn là tình địch của nàng nữa. Có thể trở thành chướng ngại của nàng, chỉ có một mình Mộ Dung Thanh Liên.

Địa vị của Mộ Dung Thanh Liên ở Mộ Dung phủ so sánh với nàng cao hơn, nếu Mộ Dung Thái lúc trước đồng ý với hôn sự này, nói không chừng Long Trạch Vũ có thể đáp ứng. Không được! Nàng sẽ không thể để cho Mộ Dung Thanh Liên chiếm được vị trí của mình, nàng mới là Tĩnh Vương phi, sau này cũng sẽ là hoàng hậu của Tây kỳ quốc.

Nghĩ như vậy, chỗ phía sau của Hoàn Nhan Bảo Châu lại âm ỉ đau, nàng không khỏi kéo kéo khóe miệng, nhìn về phía vẻ mặt âm trầm của Hoàn Nhan Hồng. Nếu hôm nay là cơ hội khó có được, không bằng, phá hủy luôn Mộ Dung Thanh Liên đi. Làm cho nàng trở thành nữ nhân của Hoàn Nhan Hồng, cái phiền toái này có thể tự giải quyết. Vừa để cho Hoàn Nhan Hồng có người mới có thể bỏ qua cho nàng, nàng cũng có thể vì vậy mà cùng Long Trạch Cảnh Thiên kết hợp, hoàn toàn thoát khỏi cái chỗ quỷ quái này.

Trong lòng Hoàn Nhan Bảo Châu tính toán làm sao có thể hãm hại được Mộ Dung Thanh Liên, bên này, Phượng Thương cùng Mộ Dung Thất Thất đã đi khỏi thái miếu tổ, đoàn người chậm rãi bước đi, tới thái miếu tổ, đem tên Mộ Dung Thất Thất khắc vào phổ tộc Phượng thị, sau lại đi bộ trở về hoàng cung, dưới sự chủ trì của Hoàn Nhan Liệt bái thiên địa.

Lúc này, trên đầu Mộ Dung Thất Thất đã đội một tầng hồng sa đỏ, mông lung, mĩ mạo dị thường, Phượng Thương nắm trong tay dây lụa đỏ, dẫn Mộ Dung Thất Thất tới trước mặt mọi người.

“Nhất bái thiên địa!”

“Nhị bái Thái hậu!”

“Tam bái hoàng thượng!”

“Phu thê giao bái!” Khi phu thê giao bái, Mộ Dung Thất Thất cách hồng sa, nhìn thấy Phượng Thương, bỗng nhiên có một loại cảm giác như đang nằm mơ. Nếu như chuyện ngày hôm qua không có phát sinh, nàng nhất định là tân nương vui vẻ, hạnh phúc nhất trên thế giới này, nhưng bây giờ, trong lòng có một cây gai, không sâu không cạn, luôn luôn đâm vào lòng nàng, khiến cho nàng dù muốn thản nhiên đối mặt với mọi việc cũng chẳng thể!

Mộ Dung Thất Thất chậm rãi giao bái với Phượng Thương, trong lòng âm thầm cảm tạ nam nhân này. Cảm tạ hắn giúp mình hiểu được ý nghĩa của sinh mạng luân hồi, cảm tạ hắn đã đón nhận mình khi đến nơi đây. Trước khi gặp hắn, nàng không hiểu mình sống lại vì lí do gì. Sau khi gặp được nam tử này, nàng mới hiểu, nàng vì hắn mà đến, vượt qua ngàn năm, chỉ vì Phượng Thương.

Hỡi thần linh! Hãy cho ta ích kỷ một lần, vờ như cái gì ta cũng không biết, ta chỉ muốn làm tân nương của hắn, dù trên danh nghĩa, chỉ cần một lần, một lần là đủ rồi! Mộ Dung Thất Thất âm thầm cầu khẩn.

“Kết thúc buổi lễ ——” Tiếng kéo dài của quan lễ nghi, phảng phất như xuyên qua cả một thế kỷ, mới truyền đến tai Mộ Dung Thất Thất. Thời gian sao lâu như vậy, làm cho nàng chờ đợi sinh ra hoảng hốt, sợ trong lúc ấy xuất hiện biến cố.

“Chúc mừng biểu ca biểu tẩu!” Hoàn Nhan Khang là người đầu tiên đi tới chúc mừng Phượng Thương cùng Mộ Dung Thất Thất, “Biểu tẩu, sau này chúng ta là người một nhà, về chuyện Tô Mi, tiểu đệ còn cần người nói tốt với nàng ấy nhiều hơn a!”

Hoàn Nhan Khang vừa đến, liền làm cho bầu không khí thoải mái hẳn lên.

“Vương phi, chúc mừng!” Bạch Ức Nguyệt cũng tiến lên chúc mừng.

Càng ngày càng nhiều người đi tới chúc mừng Phượng Thương cùng Mộ Dung Thất Thất, Phượng Thương thật cao hứng, trên mặt luôn luôn mang theo nụ cười tràn đầy hạnh phúc. Rất nhiều người tiến lên chúc mừng, Phượng Thương cuối cùng cũng dứt khoát kêu Hoàn Nhan Khang giúp hắn cản trở họ, chính tay hắn mang theo Mộ Dung Thất Thất, hướng Hoàn Nhan Liệt cáo từ sau đó vội vã rời khỏi hoàng cung, trở về Nam Lân vương phủ.

“Mẫu hậu, người xem đứa nhỏ gấp gáp giống con khỉ, nói không chừng sang năm ngài có thể ôm chắt trai rồi!” Hoàn Nhan Liệt nâng đỡ Đông Phương Lam, “Cái này ngài có thể yên tâm rồi!”

“Yên tâm hay không còn phải đợi tới sớm ngày mai mới biết được.” Đông Phương Lam cũng vì Phượng Thương cùng Mộ Dung Thất Thất mà cao hứng, nhưng vừa nghĩ tới những cái chết của những nữ nhân trước,chân mày lại nhíu lại, nội tâm rất lo lắng.

Phượng Thương thật vất vả mới thật lòng thích một nữ tử, nếu như Mộ Dung Thất Thất gặp chuyện giống mấy nữ nhân trước, Phượng Thương chẳng phải là sẽ không gượng dậy nổi sao? Làm ngoại tổ mẫu của hắn, Đông Phương Lam đối với ngoại tôn duy nhất này thương yêu không cần nói cũng biết.

Đông Phương Lam lời vừa nói ra…, khiến cho Hoàn Nhan Liệt nở nụ cười, “Mẫu hậu, trẫm cảm thấy Nam Lân vương phi là một người có phúc, lần này sẽ không có việc gì đâu, ngài cứ yên tâm đi!”

“Ừ! Nếu quả thật có thể giống như lời hoàng thượng vừa nói, ai gia cũng coi như hoàn thành tâm nguyện, đến lúc đó ai gia có thể an tâm tịnh tu trong chùa, trong cung này quá ồn náo, ai gia già rồi, không tham gia được náo nhiệt, thích thanh tĩnh một chút.”

“Ngài không phải vừa trở về sao? Mẫu hậu, ngài hay là ở lại trong cung, để cho nhi tử được tận hiếu với người nhiều hơn! Kể từ sau khi Minh Nguyệt chết, ngài vẫn buồn bực không vui, ở lại trong cung thẫn thờ ngồi một mình, trẫm làm nhi tử, thật sự là áy náy vô cùng.”

Trên mặt Hoàn Nhan Liệt đầy vẻ hổ thẹn, khiến cho Đông Phương Lam nở nụ cười, “Hoàng thượng, ngươi là vua của một nước, giang sơn xã tắc, mới là thứ cần người quan tâm . Ai gia a, vẫn là tuổi lớn rồi, thích an tĩnh. Nhìn thanh sơn lục thủy, tiểu nhi tiểu Cẩu, ai gia tâm tình rất tốt! Ngươi để cho ai gia đi đi!”

Đông Phương Lam nói như vậy, Hoàn Nhan Liệt không thể làm gì khác hơn là gật đầu đáp ứng. Nhìn bóng lưng già nua của Đông Phương Lam, Hoàn Nhan Liệt khóe miệng lộ ra một nụ cười cổ quái, “Kính Đức, chuẩn bị xong chưa?”

“Hồi hoàng thượng, hết thảy đã được chuẩn bị sắp xếp ổn.” Kính Đức cong lưng, đứng ở phía sau Hoàn Nhan Liệt hồi báo.

“Đi! Bãi giá tới Trường Thu Cung!”

Vốn muốn vì Phượng Thương cùng Mộ Dung Thất Thất thành thân mà chuẩn bị Cung yến cũng không có bởi vì nam nữ chính tự rời đi mà trở nên vắng lạnh, ngược lại càng trở nên thêm náo nhiệt.

Mộ Dung Thanh Liên uống một chút rượu, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng , giống như táo đỏ. Nàng vẫn nhìn Long Trạch Cảnh Thiên phía trước uống rượu giải sầu , tâm tình cũng vì vậy mà trở nên trầm thấp. Tại sao hắn nhìn không nhìn tới nàng lấy một lần? Mộ Dung Thất Thất lập gia đình, hắn tại sao còn muốn tự hành hạ mình như vậy!

Mộ Dung Thanh Liên thật sự rất muốn dùng chính bản thân sưởi ấm cho Long Trạch Cảnh Thiên, nhưng đối phương không tình cảm lãnh đạm, cũng không chịu nhìn nàng một cái, khiến cho Mộ Dung Thanh Liên cảm thấy có chút ủy khuất. đúng lúc ấy, một cung nữ đi tới bên cạnh Mộ Dung Thanh Liên nói, “Mộ Dung tiểu thư, có người đưa cho nô tỳ đem tờ giấy này gửi cho ngươi!”

Cung nữ để tờ giấy xuống rồi rời đi, Mộ Dung Thanh Liên mở tờ giấy ra, phía trên xuất hiện một chuỗi văn tự quen thuộc.”Tứ muội, cứu mạng! Ngoài điện bồn hoa bên gặp. Mộ Dung Tâm Liên viết.”

Nếu không phải bởi vì Mộ Dung Thanh Liên quen thuộc với chữ viết của Mộ Dung Tâm Liên, nhất định sẽ nghĩ tờ giấy này là trò đùa dai của người khác. Nhưng nàng cùng Mộ Dung Tâm Liên giao tình nhiều năm, chữ của Mộ Dung Tâm Liên nàng biết , cho nên vừa nhìn thấy tờ giấy này, Mộ Dung Thanh Liên ngẩn cả người.

Mộ Dung Tâm Liên tại sao lại tới đây? Điều này làm cho Mộ Dung Thanh Liên dị thường kinh ngạc, nữ nhân kia làm sao còn chưa chết? Đã biến thành như vậy, lại vẫn còn sống, còn đang ở hoàng cung Bắc Chu , thật không thể tưởng tượng nổi!

Mộ Dung Thanh Liên nhìn chung quanh một vòng, không nhìn thấy Mộ Dung Tâm Liên đâu, trong lòng có chút ngạc nhiên, nhưng vẫn nhiều hơn là vui mừng. Nếu như nàng có thể bắt được Mộ Dung Tâm Liên, đem nàng giao cho Long Trạch Cảnh Thiên xử trí, có phải hay không để lại ấn tượng thật tốt với Long Trạch Cảnh Thiên? Dù sao ban đầu thể diện của Long Trạch Cảnh Thiên là do Mộ Dung Tâm Liên mà mất hết , nếu như nàng đem Mộ Dung Tâm Liên vốn là “Tội phạm truy nã” đã bỏ trốn mất dạng bắt được, nói không chừng là có thể thúc đẩy chuyện tốt của mình!

Chuện này thật là chuyện vui “Từ trên trời giáng xuống” , xem ra nàng nhất định sẽ làm tân nương của Long Trạch Cảnh Thiên rồi! Mộ Dung Tâm Liên chính là lễ vật mà nàng đưa cho Long Trạch Cảnh Thiên!

Nghĩ được như vậy, Mộ Dung Thanh Liên đứng lên, làm bộ đi ra ngoài hóng mát, rời khỏi đại điện.

Chờ Mộ Dung Thanh Liên dựa theo tờ giấy mà nói, thời điểm tới bồn hoa, nhìn qua chỉ có Hoàn Nhan Bảo Châu. Mộ Dung Thanh Liên kinh ngạc, Hoàn Nhan Bảo Châu cười khẽ, “Ngươi có phải hay không muốn tìm Mộ Dung Tâm Liên, ta dẫn ngươi đi, nàng ở chỗ ta!”

Hiện giờ nội tâm Mộ Dung Thanh Liên đang nghĩ làm sao để bắt được Mộ Dung Tâm Liên để lập công làm sao mà đối với lời nói của Hoàn Nhan Bảo Châu lại đi hoài nghi, rồi lại nói nàng có thể phát đấu khí, chẳng lẽ còn sợ không đánh lại được Hoàn Nhan Bảo Châu! Nghĩ được như vậy, Mộ Dung Thanh Liên dứt khoát giả trang thành bộ dáng gấp gáp, “Công chúa, ngươi thật sự biết tỷ tỷ của ta đang ở tại nơi nào sao? Bọn ta mất liên lạc được với nàng, mọi người trong nhà rất lo lắng cho nàng!”

Thấy lúc này Mộ Dung Thanh Liên làm bộ”Khẩn trương” , Hoàn Nhan Bảo Châu trong lòng cười lạnh.

Trang B (giả bộ), đợi lát nữa để xem ngươi muốn khóc cũng khóc không được! Nhưng mặt ngoài, Hoàn Nhan Bảo Châu lại nở nụ cười, “Nàng rất tốt, chính là thân thể không tốt cho lắm, cho nên không thể tự mình tìm ngươi, ngươi đi theo ta!”

Mộ Dung Thanh Liên đi theo Hoàn Nhan Bảo Châu ở trong cung đi vài vòng, cuối cùng vào một gian phòng vắng vẻ.

“nhị tỷ ta ở chỗ này?” Mộ Dung Thanh Liên có chút không quá tin tưởng, cảnh giác nhìn Hoàn Nhan Bảo Châu.

“Dĩ nhiên! Nàng bây giờ là cung nữ trong cung, nhưng thân thể không tốt, tạm thời ở chỗ này dưỡng bệnh. Ngươi mau vào đi thôi! Ta ở chỗ này giúp ngươi coi chừng, thời gian không nhiều lắm, các ngươi nói ngắn gọn thôi!”

Hoàn Nhan Bảo Châu vẻ mặt chân thật nói, nhìn qua không ra nào giả bộ , Mộ Dung Thanh Liên bán tín bán nghi đẩy cửa ra, còn chưa có đi vào, đã bị Hoàn Nhan Bảo Châu đẩy mạnh một cái đi vào.

“Người nào ——” Mộ Dung Thanh Liên còn chưa hô lên tiếng , đã bị một người dùng vải trắng bụm miệng. Vải trắng có mùi vị dị thường, khiến cho Mộ Dung Thanh Liên buồn ngủ, cũng không thấy rõ trước mắt rốt cuộc là người nào, liền hôn mê bất tỉnh.

“thành công chứ?” Hoàn Nhan Bảo Châu đẩy cửa đi vào, “Còn không đưa đến chỗ thái tử điện hạ!”

Trong lúc hôn mê, Mộ Dung Thanh Liên mơ thấy mộng đẹp, trong mơ nàng mơ thấy nàng cùng Long Trạch Cảnh Thiên thành thân, tất cả mọi người đều đến đây chúc phúc. Mộ Dung Thất Thất quỳ gối trước mặt bọn họ, van xin Long Trạch Cảnh Thiên tha thứ, nghĩ muốn lần nữa làm tân nương của hắn, lại bị Long Trạch Cảnh Thiên một cước đá bay ra ngoài.

“Ta chỉ có một nữ nhân là Mộ Dung Thanh Liên, chỉ yêu một mình nàng!” Lời này khiến cho Mộ Dung Thanh Liên nghe được trong lòng còn ngọt hơn mật, sau lại dứt khoát cười mà tỉnh lại.

Chờ tới lúc tỉnh lại, Mộ Dung Thanh Liên mở mắt ra, phát hiện mình đang ở trong một hoàn cảnh hoàn toàn xa lạ. trên thân không có một vật nào, nằm trên giường, tứ chi bị trói ở bốn cột góc giường, trong miệng bị đút vải bông.

“Cứu mạng! Cứu mạng!” Mộ Dung Thanh Liên giãy giụa, muốn gọi, bất đắc dĩ miệng bị bịt kín, tay chân cũng bị người ta troi lại, căn bản không cách nào chạy trốn.

“Ơ! Tỉnh?” Chỉ mặc một cái áo đơn Hoàn Nhan Hồng đi tới bên cạnh Mộ Dung Thanh Liên, trong tay đung đưa một cành Hồ Điệp Vũ.”So sánh với tưởng tượng của Bổn cung thì nhanh hơn nhiều!”

Ngươi là —— thấy Hoàn Nhan Hồng đi đến, Mộ Dung Thanh Liên dị thường kinh ngạc, thân thể giãy dụa càng thêm lợi hại.

“Ơ, còn muốn chạy trốn a!” Hoàn Nhan Hồng trên mặt lộ ra một nụ cười trào phúng, Hồ Điệp trong tay chà nhẹ vào đầu ngón chân của Mộ Dung Thanh Liên, nhẹ nhàng, giống như gió nhẹ. Một trận tê dại lập tức truyền khắp toàn thân Mộ Dung Thanh Liên, ngươi muốn làm gì? Mộ Dung Thanh Liên vẻ mặt bất khả tư nghị.

“Ha hả, Bổn cung, chính là thích xử nữ!” Thấy trên cánh tay của Mộ Dung Thanh Liên có vết đỏ sẫm thủ cung sa, Hoàn Nhan Hồng cúi người, há mồm cắn lấy thủ cung sa, “Thật là thơm! Chỉ có xử nữ mới có thể tản mát ra mùi vị thuần khiết như vậy! Bổn cung thích!”

Lúc này, Mộ Dung Thanh Liên rốt cục hiểu mình gặp phải chuyện gì. Đừng! Mộ Dung Thanh Liên dùng sức lắc đầu, lệ nóng chảy ra hốc mắt, không nên! Van cầu ngươi, đừng mà!

“Đừng?” Hoàn Nhan Hồng dường như có thể đọc tâm thuật, có thể đọc hiểu được Mộ Dung Thanh Liên muốn nói gì qua vẻ mặt.

“Như vậy sao được! Bổn cung đã đối với ngươi có hứng thú! Không tin ngươi nhìn một cái!” Hoàn Nhan Hồng cởi ra áo đơn, lộ ra thân thể to lớn.

Một cỗ thẹn thùng nảy lên trong lòng Mộ Dung Thanh Liên , nàng vội vàng nhắm mắt lại, không chịu nhìn, nhưng hoa hồ điệp trong tay Hoàn Nhan Hồng lại lần nữa chà nhẹ trên lưng chân của nàng, cái loại cảm giác tê tê một lần nữa đánh tới, làm cho nàng nghẹn đỏ mặt.

“Ha hả, thật nhạy cảm! Bổn cung thích!” Hoàn Nhan Hồng lấn thân mà lên, “ngoan, làm nữ nhân của Bổn cung !”

Đừng, đừng mà! Mộ Dung Thanh Liên ánh mắt mở thật to , nhưng nàng có thể làm thế nào được? thời điểm cảm giác đau nhói xuyên qua người nàng, Mộ Dung Thanh Liên khóc thành nước mắt. Cứu mạng! Vương gia, cứu ta! Cứu mạng a!

Hoàn Nhan Bảo Châu đứng cách đó không xa, thấy Mộ Dung Thanh Liên bị Hoàn Nhan Hồng khi nhục, trong lòng nàng có một loại khoái cảm trả thù. Nàng bị khi dễ, nàng cũng muốn để cho nàng ta bị khi dễ, nổi thống khổ của nàng, cũng muốn để cho người khác thống khổ ——

Chẳng qua là, thời điểm nhìn thấy lạc hồng trên giường, Hoàn Nhan Bảo Châu cắn chặt đôi môi. Thì ra là người nam nhân này đối với xử nữ vẫn có cảm giác. Hắn dùng cái loại phương thức biến thái này hành hạ mình, đơn giản là ghét bỏ Hoàn Nhan Bảo Châu đã không còn là tấm thân xử nữ!

Nghĩ được như vậy, một loại cảm giác thẹn uất, tức giận cùng bất mãn nhảy lên trong lòng Hoàn Nhan Bảo Châu. Vô luận như thế nào, nàng đều cùng Mộ Dung Thanh Liên thủy chung sẽ có phân biệt. Hoàn Nhan Hồng cái không thể sẽ không chịu dùng phương thức giao hoan bình thường của nam nữ mà đối đãi với nàng! Nghĩ đến Hoàn Nhan Hồng đối với nàng nhục nhã như vậy, chỗ mẫn cảm kia nhói đau truyền tới kích thích cho Hoàn Nhan Bảo Châu.

Cái kết cục này, nhìn thì như là nàng thắng, nhưng người thắng lợi thật sự là Mộ Dung Thanh Liên, bởi vì Hoàn Nhan Hồng căn bản cũng không có đem nàng là nữ nhân bình thường mà đối đãi!

Phượng Thương thành thân, Hoàn Nhan Liệt hứa hẹn, thật sâu kích thích sự kiêu ngạo của Hoàn Nhan Hồng, hắn cần từ trên thân của người khác, dùng phương thức khác để chinh phục cảm giác.

Tỷ như hiện tại, nhìn Mộ Dung Thanh Liên thống khổ nhắm mắt, gương mặt đỏ bừng, còn có nước mắt ôm hận, khiến cho tâm lý của hắn được thỏa mãn thật lớn. Lúc này,gương mặt của Mộ Dung Thanh Liên trong mắt hắn đã biến ảo thành Mộ Dung Thất Thất, Phượng Thương đem hắn dẫm ở dưới chân, hắn muốn đem nữ nhân của Phượng Thương đặt ở phía dưới!

Trong mắt thiêu đốt lửa giận của Hoàn Nhan Hồng không quan tâm Mộ Dung Thanh Liên có phải xử nữ hay không hắn chỉ cần nội tâm sung sướng xả đi những căm giận bất bình! Tất cả bất mãn đối với Phượng Thương, toàn bộ phát tiết lên người Mộ Dung Thanh Liên. Ở trong mắt Hoàn Nhan Hồng, Mộ Dung Thanh Liên là Mộ Dung Thất Thất, là nương tử của Phượng Thương, khinh nhục nương tử của Phượng Thương, chẳng khác nào nhục nhã Phượng Thương!

ở một góc trong cung, Hoàn Nhan Hồng hưởng thụ con mồi mà Hoàn Nhan Bảo Châu tìm đến. Mà ở một góc khác trong hoàng cung,phụ thân của Hoàn Nhan Hồng là Hoàn Nhan Liệt, đã ở làm một chuyện kinh khủng.

Dưới lòng đất của Trường Thu Cung, một căn phòng ẩm thấp, Nguyệt Lan Chi bị lột sạch sẽ, buộc chặt trên đầu gỗ thánh giá.

“Hoàng thượng, ngài muốn làm cái gì?” trong mắt Nguyệt Lan Chi có hoảng sợ, nàng không cách nào tưởng tượng nổi, người lúc trước còn có vẻ mặt ôn hoà đối với mình nói chuyện , Hoàn Nhan Liệt sẽ làm ra chuyện như vậy .

“Ha hả, ái phi, đừng sợ, trẫm là tới giúp ngươi!” Trong khe hở giữa các ngón tay của Hoàn Nhan Liệt là những phi tiêu bằng trúc, sắc bén, vô cùng xinh đẹp. Thấy phi tiêu này, Nguyệt Lan Chi chợt nhớ tới một màn mình trước kia, nhìn sang một góc khác, lại thấy một là cô gái có dung mạo tương tự với mình.

“Đừng! Hoàng thượng, đừng mà!”

Nguyệt Lan Chi rốt cục cũng hiểu chuyện sắp xảy ra tàn nhẫn cỡ nào, nàng giãy giụa, khóc hô, muốn dùng nước mắt đả động vẻ mặt người nam nhân có nụ cười ôn nhu trước mặt này, “Hoàng thượng, nô tì làm sai cái gì, ngươi tại sao lại đối xử với nô tì như vậy! Hoàng thượng tha mạng a! Hoàng thượng!”

Nghe được tiếng khóc của Nguyệt Lan Chi , Hoàn Nhan Liệt lắc đầu, “Không không không, ngươi không có làm sai cái gì cả. Nguyệt Nhi, trẫm thích ngươi nhất!” bàn tay to của Hoàn Nhan Liệt ở trên thân của Nguyệt Lan Chi chạy dọc, ánh mắt si ngốc nhìn Nguyệt Lan Chi, “Trẫm thích ngươi, trẫm thương ngươi còn không kịp đây!”

“Hoàng thượng ——” Nguyệt Lan Chi cảm thấy vẻ mặt lo lắng trên người nam nhân Hoàn Nhan Liệt này, nam nhân này càng ôn hòa, thì sự kinh khủng càng nồng hậu. Trước nay chưa từng cảm nhận qua sự sợ hãi của Vân Chi lúc trước, nàng không muốn chết, nàng không muốn chết a!

Vừa nghĩ tới mấy tháng trước cái kia, nàng cũng bị dẫn tới nơi này, nhìn người đàn bà kia bộ dáng thống khổ mà chết đi, Nguyệt Lan Chi bị làm cho sợ đến đại tiểu tiện không khống chế.

“ách ách!” Nghe thấy được trong không khí phát ra mùi vị của món ngon tuyệt vời, Hoàn Nhan Liệt nhướng mày, xa xa ngó nhìn.”Nguyệt Nhi,người làm sao bây giờ không biết hiểu chuyện rồi? Đã như vậy, giữ ngươi lại làm cái gì!”

Thấy Hoàn Nhan Liệt muốn dùng cớ này để giết mình, Nguyệt Lan Chi đá những thứ dơ bẩn phía dưới kia, đột nhiên nở nụ cười.

“Ha ha ha ha!” Trong địa lao, tiếng cười Nguyệt Lan Chi phá lệ chói tai.

“Ngươi cười cái gì?” Như vậy Nguyệt Lan chi Hoàn Nhan Liệt chưa từng thấy qua, cho nên cũng không có trực tiếp tiến vào chủ đề, mà là nhìn Nguyệt Lan chi xem ra mặt tái nhợt, muốn biết đáp án.

“Hoàng thượng, ta cười ngươi, nhưng ta cũng thấy đáng thương cho ngươi.”

Nguyệt Lan Chi mới vừa rồi khẩn trương sợ hãi, đột nhiên trở nên bình tĩnh lạ thường, tựa hồ nhìn thấu hết thảy tất cả mọi chuyện, cặp mắt kia sáng ngời, lúc này nhìn chằm chằm vào Hoàn Nhan Liệt, dường như muốn nhìn thấu nội tâm của hắn.

“Đáng thương cho trẫm? Ngươi có tư cách gì đáng thương cho trẫm? Ngươi bất quá là một con chó trẫm nuôi mà thôi!”

Thanh âm của Nguyệt Lan Chi mang ý châm chọc, làm cho Hoàn Nhan Liệt rất bất mãn, hắn chỉ thích người theo mình, hiện tại Nguyệt Lan Chi đột nhiên biến thành như vậy, khiến cho Hoàn Nhan Liệt có chút không quen, cũng rất không thích.

“A, hoàng thượng, ngươi còn nói mình không đáng thương. Ngươi nhìn mặt ta đi! Nhìn lại mặt của nữ nhân nằm kia đi, ngươi còn nói mình không đáng thương? Ha hả, hoàng thượng, ngươi là người đáng thương nhất thiên hạ!”

“Ngươi có cả một đất nước của riêng mình, nhưng không có cách nào có được nữ nhân mình thích. Bởi vì các ngươi là huynh muội, ngươi vĩnh viễn không có cách nào nhận được tình yêu của Minh Nguyệt công chúa, cho nên mới tìm kiếm tất cả những nữ nhân giống Minh Nguyệt công chúa, để thỏa mãn dục vọng của mình. Người như vậy không đáng thương sao? Ngươi là người đáng thương nhất trên cái thế giới này!”

“Càn rỡ!” Bị Nguyệt Lan Chi nói trúng tâm tư của mình, Hoàn Nhan Liệt giận dữ, rút đao chém đứt cánh tay trái của Nguyệt Lan Chi.

“A!” Nguyệt Lan Chi thê lương kêu thảm thiết tựa hồ xuyên thấu cả mặt đất,bị cụt tay, khiến cho trên trán Nguyệt Lan Chi toát ra một tầng mồ hôi lạnh, nữ nhân từng làm mưa làm gió trong hậu cung này, lúc này sắc mặt trắng bệch, toàn thân đầy mồ hôi, giống như từ trong nước vớt ra. Mà khi bị chặt đứt cánh tay trái rồi, thì máu chảy ồ ồ, không đầy một lát, mặt đất một mảnh đỏ sẫm.

“A, ngươi thẹn quá hóa giận. . . . . . Yêu muội muội của mình, là chuyện không thể chấp nhận được a! Cho nên ngươi ghen tỵ với Phượng Tà, ngươi hận hắn! Cho nên ngươi không buông tha Phượng Thương, bởi vì ngươi cũng hận hắn. . . . . . Ngươi đem Minh Nguyệt công chúa cất giấu, cho rằng như vậy có thể có được nàng, nhưng là, nàng tình nguyện ngủ mê man, cũng không bằng lòng gặp cái ca ca biến thái như ngươi. . . . . .”

“Câm mồm !” Hoàn Nhan Liệt lửa giận hoàn toàn bị thiêu đốt, lại một đao, chém xuống cánh tay phải của Nguyệt Lan Chi.

Lúc này, Nguyệt Lan Chi đã đau đến mức mở miệng cũng mất khí lực lớn, “Hoàng thượng. . . . . . Ngươi, nếu không lấy được mẫu cổ. . . . . . Ta chết. . . . . . Mẫu cổ cũng sẽ chết. . . . . . Ngươi không thể khống chế được. . . . . . Phượng Thương. . . . . .”

Nguyệt Lan Chi chậm rãi mở miệng, nụ cười trên mặt ảm đạm, ánh mắt một mảng trống rỗng. Nàng thua, vốn muốn đánh cuộc với tình cảm của một đế vương, vốn còn hy vọng có thể nhận được tâm của Hoàn Nhan Liệt, nhưng hắn chém nàng hai đao này, tức là đem nội tâm của nàng chặt đứt.

## 80. Chương 87

Chương 87: Một khắc xuân tiêu đáng giá ngàn vàng

Nam Lân Vương phủ, cả vương phủ đèn đuốc sáng rực, lúc Phượng Thương cùng Mộ Dung Thất Thất trở lại vương phủ, lập tức có người đứng lên reo hò, sau đó quản gia Phượng Tề mang theo mọi người hành lễ với Phượng Thương cùng Mộ Dung Thất Thất:” Chúc mừng vương gia! Chúc mừng vương phi!”

“Miễn” Phượng Thương trực tiếp ôm Mộ Dung Thất Thất vào trong ngực, đi về phía Thính Tùng Lâu, lưu lại một nhóm người trợn mắt há hốc mồm nhìn hai người đã biến mất trong chớp nhoáng.

“Xem ra, chúng ta phải chuẩn bị…” Phượng Tề cười. Mọi người không rõ ý tứ của quản gia, vẻ mặt mỗi người đều nghi hoặc, Phượng Tề gõ vào đầu vài người: “Đồ ngốc! Vương gia đã khẩn cấp như vậy…khụ…khụ…Chúng ta đương nhiên là phải chuẩn bị nghênh đón tiểu chủ tử a.”

“Nha” Nghe Phượng Tề nói, mọi người bừng tỉnh đại ngộ. Đúng vậy! Nam Lân vương phủ im lặng đã lâu như vậy, nếu nhiều thêm vài tiểu chủ tử, vậy thì thật tốt a! Trong đầu mỗi người đều ảo tưởng tương lai tốt đẹp kia, một đám ngây ngô cười.

Bên trong Thính Tùng Lâu, Phượng Thương vào phòng tân hôn, buông Mộ Dung Thất Thất xuống, đặt nàng đối với diện trước mặt, nhìn nàng ngây ngô cười.

Nếu người bình thường, ngây ngô cười có vẻ thật thà, đàng hoàng, nhưng Phượng Thượng cười như vậy lại cực kỳ nham hiểm lợi hại.

Không có nói chuyện, cũng không có động chân tay, hắn chỉ ngơ ngác ngồi ở trước mặt Mộ Dung Thất Thất nhìn nàng, vẫn không nhúc nhích, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười sáng lạn, mắt phượng cẩn thận tỉ mỉ mà đánh giá Mộ Dung Thất Thất, cả người ngập tràn vui sướng, thích thú, giống như ăn mật đường vậy.

Bị Phượng Thương nhìn chòng chọc hồi lâu, Mộ Dung Thất Thất rốt cục cũng chịu khuất phục hắn, nàng đỏ mặt cúi đầu.

Mộ Dung Thất Thất cảm thấy từ lúc nhận biết Phượng Thương cho đến nay, bất kể là liếc mắt đưa tình, hay là mặt đối mặt, sau cùng từ trước đến nay nàng đúng là bại trân. Khi nào thì mới có thể hòa với nhau một vãn đây chứ? Thật là mong chờ có một ngày như vậy a.

Mộ Dung Thất Thất cả người một bộ vui mừng, thêm vẻ ngượng ngùng, trên mặt đều nhiễm một tầng màu hồng nhạt, làm cho hơi thở Phượng Thương trở nên gay gắt.

“Khanh Khanh, nàng thật đẹp.” Phượng Thương ôm Mộ Dung Thất Thất vào trong lòng, ôn nhu hôn lên trán của nàng, trong mắt đều là thương tiếc cùng yêu thương.

Phượng Thương vừa hôn, cái này lại đem mộng của Mộ Dung Thất Thất đánh nát, làm cho nàng tỉnh táo lại.

Nàng đây là làm sao? Cư nhiên lưu luyến ôn nhu của Phượng Thương, lại cùng hắn ôm ấp?

Giá như chưa từng biết chuyện kia, nàng cũng sẽ muốn hưởng thụ thêm, mà còn muốn vui vẻ trải qua đêm tân hôn này.

Nhưng mà hiện tại nàng lại là muội muội của Phượng Thương, trước mắt việc này thật sự khó khăn, người mà nàng yêu thương sâu sắc lại có thể cùng chung huyết thống với nàng. Nếu nàng theo đuổi tình cảm của chính mình, hơn nữa lại mê mẩn trong vui sướng, ngộ nhỡ bọn họ xác thực là huynh muội, ngày sau đau khổ lại là hai người. Nàng không thể ích kỉ như vậy, cũng không thể thay Phượng Thương quyết định chuyện này.

“Làm sao vậy?” Mộ Dung Thất Thất “hồn vía bay lên mây” bị Phượng Thương nhạy bén bắt được hỏi: “Khanh Khanh, nàng có chỗ nào không thoải mái sao? Vì sao sắc mặt lại khó coi như vậy?”

‘Vương gia, ta….” Mộ Dung Thất Thất không biết nói như thế nào.

Biện pháp tốt nhất là đem thủy nguyệt chi kính trên mặt nàng tháo xuống, nói cho Phượng Thương biết nàng chính là muội muội của hắn, như vậy Mộ Dung Thất Thất đem thủy nguyệt chi kính trên mặt tháo xuống, kết quả là Phượng Thương vô cùng kinh ngạc, khiến hắn cảm thấy mất mát, khổ sở, mà còn làm cho hắn đau khổ. Nhưng nếu không làm như vậy, đợi lát nữa sau khi hai người động phòng vậy phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ….. Kia thật sự không được! Nàng cùng Hoàn Nhan Minh Nguyệt giống nhau đến bảy tám phần, ngộ nhỡ nàng đúng là con gái của Phượng tà, muội muội của Phượng Thương, vậy bọn họ không phải là huynh muội loạn luân hay sao?

Nhìn đến nét mặt biến hóa trên mặt Mộ Dung Thất Thất, Phượng Thương nhẹ giọng cười, ôm nàng vào trong ngực: “Khanh Khanh, nàng phải không phải sợ hãi đấy chứ? Có phải chưa chuẩn bị sẵn sàng hay không?”

“Ách” Mộ Dung Thất Thất sửng sốt, không hiểu lời của Phượng Thương nói là có ý tứ gì.

Thấy Mộ Dung Thất Thất im lặng như vậy, Phượng Thương thở dài, nhẹ nhàng ôm nàng, để cằm đặt ở trên trán Mộ Dung Thất Thất: “Nghe nói, từ thiếu nữ trở thành phụ nữ, lần đầu tiên đều rất đau đớn. Khanh Khanh có phải sợ đau hay không? Nếu như vậy, ta có thể chờ, chờ nàng tự nguyện chấp nhận ta, động phòng với ta.”

Phượng Thương nói như vậy, Mộ Dung Thất Thất lập tức liền hiểu ngay ra ý tứ. Nam nhân này, thật là…..nàng không biết phải nói cái gì cho phải. Hắn lo lắng cho nàng như vậy, ôn nhu quan tâm chăm sóc nàng như vậy, nếu bọn họ không có chung huyết thống, như vậy nàng thực sự là hạnh phúc biết bao.

Mộ Dung Thất Thất không nói chuyện, nhưng mà khóe mắt rưng rưng, giống như con mèo nhỏ nhu thuận rúc vào trong lòng của Phượng Thương. Nàng như vậy, càng làm cho Phượng Thương cảm thấy nàng đang sợ hãi chuyện động phòng, trong lòng có sợ hãi cho nên càng thương tiếc nàng, vì vậy lại càng không muốn thúc ép nàng.

“Khanh Khanh, nàng yên tâm, lúc nàng không cho phép ta sẽ không ép buộc nàng. Ta yêu nàng, yêu tất cả mọi thứ của nàng. Ta cũng nguyện ý chờ. Khanh Khanh, làm vậy có thể là ta không tốt, có lẽ nên chờ cho tới lúc chúng ta tình cảm càng thêm sâu sắc, trong lòng Khanh Khanh có thể buông, vậy cũng có thể đón nhận ta.”

Phượng Thương ôn nhu hôn nước mắt của Mộ Dung Thất Thất, giống như một đứa nhỏ, bàn tay to nhẹ nhàng vỗ sau lưng Mộ Dung Thất Thất: “Ngoan! Đừng sợ! Là ta quá gấp gáp. Ta nguyện ý chờ.”

“Phượng Thương.”

Phượng Thương thân thiết như vậy, ôn nhu như vậy, khiến cho Mộ Dung Thất Thất nhịn không được khóc thành tiếng. Nàng nhào vào trong lòng của Phượng Thương, gào khóc như đứa nhỏ bị ủy khuất, muốn đem những phiền não tích tụ trong đầu kia toàn bộ đều trút hết ra. Mộ Dung Thất Thất vừa khóc, Phượng Thương bèn vội vã, luống cuống dỗ dành nàng: “Làm sao vậy? Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Là có ngươi khi dễ nàng sao? Khanh Khanh”

“Không có!” Mộ Dung Thất Thất ôm cổ Phượng Thương, nước mắt rưng rưng rơi xuống người Phượng Thương: “Ta rất sợ hãi! Ta rất sợ hãi!”

Mộ Dung Thất Thất quả thực là sợ hãi khiến Phượng Thương bỗng chốc run sợ. Chẳng lẽ nàng lo lắng mình cũng sẽ giống những nữ nhân trước kia? Mộ Dung Thất Thất khóc nức nở mà run lên nhè nhẹ, Phượng Thương gắt gao ôm nàng, cực kỳ đau lòng.

“Thực xin lỗi nàng, Khanh Khanh, là ta không tốt. Là ta làm cho nàng sợ hãi”, trong lòng Phượng Thương đau khổ. Dường như, nàng từ trước đến nay đều là mạnh mẽ, lạc quan, vô luận mặt dày giảo hoạt, vô luận thiện lương hay là tâm kế, nàng nhiều bộ mặt như vậy tất cả hắn đều đã nhìn qua, nhưng mà nàng như vậy Phượng Thương là lần đầu tiên nhìn đến.

“Thực xin lỗi….!”

Phượng Thương xin lỗi, nhất thời làm cho Mộ Dung Thất Thất càng đau khổ hơn, nàng lắc lắc đầu, khóc lợi hại hơn: “Không phải chàng, không phải chàng. Là ta lo lắng, ta sợ chúng ta sẽ tách ra, ta sợ chàng sẽ bỏ mặc ta rời đi chỗ khác. Hu, hu, hu….”

Mộ Dung Thất Thất bất lực khóc như một đứa nhỏ, làm cho Phượng Thương luống cuống, luôn miệng an ủi: ” Ta như thế nào có thể bỏ nàng mà đi chứ. Chúng ta sẽ vĩnh viễn ở cùng một chỗ, ta sẽ không rời khỏi nàng đi đấu hết, nàng cũng không được rời xa ta. Chúng ta sống chết có nhau (nguyên văn: sinh đồng tẩm, chết cùng huyệt), nguyện mãi mãi không rời”.

Phượng Thương vui vẻ nói như vậy, nhưng lại càng làm cho nội tâm của Mộ Dung Thất Thất càng đau khổ hơn. Phượng Thương như thế, nàng làm sao có thể nhẫn tâm thương tổn hắn. Nếu hắn biết nàng chính là muội muội của mình, hắn nên đón nhận chuyện này ra sao bây giờ?

Giờ khắc này, Mộ Dung Thất Thất quyết định sẽ giấu kín chân tướng, không nói cho Phượng Thương. Vô luận việc này hậu quả là cái gì đi chăng nữa, nàng nguyện gánh vác hết thảy mọi thứ.

Nàng cho hắn một tình yêu chân thành, đầy đủ, cho đến khi báo thù cho cha mẹ mới thôi, nàng sẽ rời đi, chuyện này đều phải giấu hắn. Đến lúc đó sẽ mời Tấn Mặc sư huynh hỗ trợ, nói rằng nàng bị mắc bệnh quái lạ, cần an dưỡng một mình, chờ đến lúc rời đi một thời gian, lại để cho Tấn Mặc nói cho Phượng Thương rằng nàng đã chết. Như vậy, nàng cho Phượng Thương một tình yêu. cũng lưu lại hình ảnh tốt đẹp nhất ở trong lòng hắn.

Quyết định xong, Mộ Dung Thất Thất dần dần ngừng khóc, tựa ở trong lòng Phượng Thương, khuôn mặt nhỏ nhắn kề sát ngực, nghe nhịp tim đập của hắn.

“Con mèo nhỏ, đừng khóc.”

Vừa rồi Mộ Dung Thất Thất còn khóc kinh thiên động địa, lúc này bình tĩnh lại, lòng hắn cũng bởi vậy mà bình tĩnh. Không nghĩ tới nữ tử này lại mẫn cảm như vậy, bởi vì lo lắng bọn họ chia xa mà khóc đến như thế. Đây tiểu nữ nhân a, nên nói là nàng mẫn cảm hay là nàng hồ đồ đây? Hắn nắm chặt tay nàng, cả đời này sẽ không buông ra, chẳng quản đầm lấy, núi đao biển lửa.

“Ta mới không phải là con mèo nhỏ.” Mộ Dung Thất Thất khóc làm cho cái mũi của nàng hồng hồng, hai bên má còn vương lệ, bởi vì giọng nói nghẹn ngào cho nên nghe có phần ồm ồm, như là làm nũng, Phượng Thương nhịn không được nhéo nhéo cái mũi hồng hồng.

“Con mèo nhỏ, đói bụng không? Nàng muốn ăn cái gì?”

Phượng Thương nhắc nhở, khiến cái bụng của Mộ Dung Thất Thất phi thường phối hợp “rột rột” kêu lên. Lập tức, Mộ Dung Thất Thất cúi đầu, mặt đỏ bừng vùi trong lòng Phượng Thương.

“Ha ha ha.” bộ dạng Mộ Dung Thất Thất xấu hổ trong ngực làm cho Phượng Thương cười ha ha, lập tức phân phó người hầu hạ Mộ Dung Thất Thất tắm rửa, sau đó dùng cơm.

Lúc Phượng Thương một thân khoan khoái xuất hiện, Mộ Dung Thất Thất đã ngồi ở bên bàn thức ăn phong phú. Nàng cũng rửa mặt xong, trừ bỏ đôi mắt còn chút ửng đỏ nhìn ra vừa rồi nàng khóc, Mộ Dung Thất Thất một thân áo ngủ màu củ sen, trong suốt như phù dung, xinh đẹp mĩ lệ động lòng người.

“Vương gia, chàng tới rồi” Mộ Dung Thất Thất ngẩng đầu, lộ ra khuôn mặt tươi cười vui vẻ: “Mau tới, chắc chàng cũng đã sớm đói bụng?”

Phượng Thương ngồi ở bên cạnh Mộ Dung Thất Thất, lại lần nữa hôn lên cái trán sáng bóng của nàng: “Đói bụng thì ăn trước đi, không cần chờ ta, nhìn nàng đói bụng ta sẽ đau lòng.”

Phượng Thương nói ra những lời tình ý rất tự nhiên, như thể trời sinh ra hắn là để yêu thương Mộ Dung Thất Thất. Mộ Dung Thất Thất cười, gắp rau đến trước mặt Phượng Thương: “Không có vương gia ăn cùng, ta ăn không ngon”

Tiểu nữ nhân này bắt đầu nói giỡn với chính mình, chứng minh rằng trong lòng nàng cũng tốt lên rồi, Phượng Thương trong lòng thấp thỏm không yên, lúc này mới hoàn toàn buông xuống, tự mình rót rượu giao bôi, đưa cho Mộ Dung Thất Thất: “Uống rượu giao bôi, chúng ta chính thức là phu thê.”

Nhìn thấy chén ngọc chứa rượu giao bôi, Mộ Dung Thất Thất dừng lại một chút, trong lòng một thanh âm khát vọng: Uống đi!! Uống xong chính là phu thê, nhưng có thể uống rượu giao bôi này một lần, như thế cũng đủ rồi.

Nghĩ vậy, Mộ Dung Thất Thất tiếp nhận chén rượu trên tay Phượng Thương, cùng Phượng Thương đưa về phía nhau mà uống.

Mộ Dung Thất Thất uống xong rượu, môi đỏ như hoa tường vi, trên môi còn dính chút rượu, tản ra mùi vị ngọt ngào, Phượng Thương nhìn chằm chằm đôi môi đỏ hồng của Mộ Dung Thất Thất, yết hầu giật giật, khó khăn lắm mới đem dục vọng của mình đè xuống.

Không thể như vậy được! Trong lòng Mộ Dung Thất Thất còn không có buông, không có khả năng làm cho nàng lại sợ mình, không thể dọa nàng.

Để rời đi tầm mắt của chính mình, Phượng Thương gắp rau vào trong bát của Mộ Dung Thất Thất: “Từ từ ăn”

“Được.” Bởi vì đói bụng rất lâu, bụng của Mộ Dung Thất Thất đã sớm kêu loạn lên, lúc này có đồ ăn ngon, nàng đương nhiên phải ăn no mới được.

Phượng Thương cùng Mộ Dung Thất Thất ở trong Thính Tùng Lâu ấm áp ăn tối.

Dưới lòng đất Trường Cung Thu, Nguyệt Lan Chi đã muốn đau đớn đến hôn mê.

“Không tốt!” Hoàn Nhan Liệt vội vàng cầm lấy sáo thổi, âm thanh từ sáo tản ra một loại âm thanh không hiểu là gì, dẫn mẫu cổ ở trong người Nguyệt Lan Chi đi ra.

“Thầm thì” hai tiếng kêu theo bụng của Nguyệt Lan Chi truyền đến. Nguyên bản mẫu cổ đang ngủ bỗng bị thúc giục tỉnh, bởi vì quấy nhiễu mộng đẹp của nó nên hình như nó rất không vui, ở trong bụng Nguyệt Lan Chi cáu gắt đứng lên . “A…!!” Trong bụng nhất thời đau nhức làm Nguyệt Lan Chi đang hôn mê vì đau mà tỉnh lại, bụng nàng nguyên bản trơn nhẵn có cái gì như bị cổ động, một cái bóng nhỏ xuất hiên ở chỗ rốn, nhanh chóng chuyển động.

Mẫu cổ kia, bởi vì giấc ngủ bị quấy rầy, tính khí cực kì nóng nảy, bộ dạng hung dữ, xé rách thịt cùng nội tạng trong bụng Nguyệt Lan Chi, đem phần bụng cắn nuốt chỉ còn lại một tầng da người hơi mỏng. Cách da người, có thể nhìn thấy mẫu cổ một thân đỏ au, chung quanh phát tiết ở trong cơ thể Nguyệt Lan Chi, nó đang tức giận, nhân tiện gặm nhấm thịt của Nguyệt Lan Chi, cho đến khi thỏa mãn chất dinh dưỡng chính mình cần.

Đây là một loại đau đớn, Nguyệt Lan Chi thề, từ trước đến nay bản thân cũng chưa có trải qua. Mặc dù vừa rồi bị Hoàn Nhan Liệt chém đứt hai tay, nhưng mà đao hạ xuống đau cũng nhanh chóng, đau buốt, nhưng cũng không giày vò người.

Mà loại này lại là loại đau đớn kéo dài, thịt trong bụng từng chút một bị mẫu cổ gặm nuốt, nó phát ra âm thanh “khanh khách”, làm cho người nghe cũng cảm thấy sợ hãi.

Đứng ở một bên xem xét, Kính Đức công công tuy rằng không phải là lần đầu tiên nhìn thấy, thảm kịch lại lần nữa tái diễn, hắn vẫn không dám nhìn đến. Chỉ có thể cúi đầu, nhíu mày, môi nhếch lên, cố gắng làm cho chính mình không nhìn tới một màn thê thảm như vậy.

Mà một bên, thế thân Hoàn Nhan Minh Nguyệt mà Kính Đức tìm thấy, nhìn đến tình huống này, đã sợ đến không biết làm sao, xụi lơ trên mặt đất. Nàng chưa từng gặp qua cảnh tượng như vậy, thật sự là quá đáng sợ. Thứ màu hồng đang ngoe nguẩy kia là một con sâu, dán trên da Nguyệt Lan Chi, giống như xuyên thấu qua lớp da mà nhìn nàng.

“Aaaaaa…” Nguyệt Lan Chi còn chưa kêu, cô gái này đã bị cảnh tượng trên làm cho sợ hãi kêu lên.

“Nguyệt Nhi đừng sợ! Trẫm ở nơi này.”

Nhìn cảnh tượng kia, chỉ có Hoàn Nhan Liệt biểu tình vẫn rất bình tĩnh, bĩnh tĩnh đến mức có chút biến thái. Hắn đem thiếu nữ ôm đứng lên, gắt gao nắm vòng eo của nàng, tránh cho nàng lại ngã trên mặt đất.

“Hoàng thượng, đó là cái gì vậy? Thật đáng sợ.” Thiếu nữ ngẩng đầu, điềm đạm đáng yêu nhìn Hoàn Nhan Liệt. Nàng chưa từng nghĩ chính mình lại trải qua chuyện như vậy, cái thứ kinh khủng như vậy rốt cuộc là cái thứ gì? Vì sao lại ở trong thân thể của một nữ nhân?

Thiếu nữ hoảng sợ, làm cho tâm tình Hoàn Nhan Liệt tốt hơn bao giờ hết. Hắn thích xem người sợ hãi, cái loại sợ hãi cùng khủng hoảng làm cho hắn đặc biệt thích.

“Nguyệt Nhi ngoan, đừng sợ! Nàng ta không nghe lời cho nên trẫm dùng sâu này đến tra tấn nàng ta. Chỉ cần nàng ngoan ngoãn nghe lời, trẫm nhất định sẽ hảo hảo mà yêu thương nàng. Tuyệt đối sẽ không cho nàng chịu khổ.”

Nghe Hoàn Nhan Liệt nói, mang theo hương vị mê hoặc, nhìn thấy vị hoàng đế trước mắt này là quan tâm mình, lòng của thiếu nữ run nhè nhẹ, đầu tựa vào lòng Hoàn Nhan Liệt ôm ấp: “Hoàng Thượng!”

Thiếu nữ yêu thương nhung nhớ, làm cho Hoàn Nhan Liệt nổi lên một loại chán ghét. Nguyệt Nhi của hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng khuất phục ở trước mặt một nam nhân như vậy, cô gái này cho dù lớn lên giống Nguyệt Nhi như thế nào, lại thủy chung so ra vẫn kém với nàng.

Thiếu nữ không biết, hành động của mình, đã để lại trong lòng Hoàn Nhan Liệt bóng ma, mà bóng ma này quyết định cuộc sống cũng như sinh tử của nàng sau này.

Nguyệt Lan Chi chỉ còn có một hơi, hiện tại còn kiềm chế, nàng lần lượt rơi vào hôn mê, nhưng đau đớn lại kéo nàng tỉnh lại.

Mẫu cổ kia, ở trong bụng Nguyệt Lan Chi bò lên phía trên, một ngụm cắn xé trong nội tạng của nàng, một ngụm nuốt sạch sẽ.

Mắt của nàng đã muốn mờ đi, chỉ có thể mông lung nhìn thấy vài bóng người trước mắt, mà giọng của nàng, cũng bởi vì liên tục gào thét mà trở nên khàn khàn, hiện tại chỉ có thể phát ra âm thanh đơn giản:”A..!”

“Ha Ha” Hoàn Nhan Liệt lúc này một bên trấn an thiếu nữ trong lòng ngực, một bên cười yếu ớt nhìn Nguyệt Lan Chi.

Lúc này, phần bụng cùng lưng của Nguyệt Lan Chi đã bị mẫu cổ ăn lên không sai biệt, chỉ có một tầng lớp da người hơi mỏng, ánh sáng từ đầu này, xuyên thấu qua hai tầng da người, truyền tới đầu. Mẫu cổ dọc theo xương sống Nguyệt Lan Chi bò hướng lên trên, đi vào lồng ngực của nàng, bò lên trái tim của nàng của nàng.

“A” lúc mẫu cổ một ngụm cắn xuống, Nguyệt Lan Chi có thể cảm nhận trái tim kịch liệt run rẩy.

Đau! Loại đau đớn này khó có thể miêu tả bằng lời, nàng gắt gao cắn môi, tóc đã bị mồ hôi chảy ra làm cho ướt đẫm, từng giọt rơi lách tách xuống đất, ngũ quan nguyên bản xinh đẹp bị vặn vẹo méo mó, nàng rốt cuộc cũng cảm nhận được tử vong, không thể nói rõ, sông không bằng chết!

“Hoàng….Hoàng thượng…” Đại khái là hiểu chính mình sắp chết, Nguyệt Lan Chi ngẩng đầu, nhìn cách đó không xa, cái nam nhân kia. Hắn đã từng ôn nhu với nàng, cho nàng sủng ái trước nay chưa ai từng có, làm cho nàng trở thành một chim hoàng yến tơ vàng lung linh để cho người người hâm mộ, những thứ đó đều là kỷ niệm của nàng: “Hoàng thượng….”

“Bệ hạ, nương nương hình như có chuyện muốn nói với người” Kính Đức đi tới trước mặt Hoàn Nhan Liệt nhẹ giọng nói.

“Hừ” Hoàn Nhan Liệt ôm cô gái, đi đến trước mặt Nguyệt Lan Chi, trên mặt không mảy may có chút thương tiếc nào:”Ngươi gọi trẫm?”

“Hoàng Thượng…Người, có từng, có như vậy…..Một chút…..thích ta….” Một câu nói, Nguyệt Lan Chi thở ra đau đớn, qua hồi lâu, mới có thể nói ra đầy đủ.

Nhìn thấy Nguyệt Lan Chi, mở ra người có khuôn mặt tương tự trong trí nhớ của mình, Hoàn Nhan Liệt cười lạnh, môi bạc tiến đến bên tai Nguyệt Lan Chi: “Trẫm, chưa từng thích ngươi, chưa từng.”

“A…” Còn chưa có cười xong, Nguyệt Lan Chi sắc mặt biểu cảm, một ngụm cắn ở bên tai trái của Hoàn Nhan Liệt, dùng hết khí lực gắt gao cắn.

“A!” Lúc này Hoàn Nhan Liệt thét chói tai, hắn muốn giãy dụa, Nguyệt Lan Chi chính là chết cũng không nhả ra, nếu như vậy xé rách, nhất định sẽ cắn lỗ tai của hắn xuống dưới: “Mau, mau giết nàng cho trẫm!” Hoàn Nhan Liệt đau không chịu được, vội vàng truyền lệnh cho Kính Đức.

“Dạ!” Kính Đức lúc này cũng luống cuống, không ai dự đoán được Nguyệt Lan Chi lại làm ra chuyện “đại nghịch bất đạo” như vậy. Không suy nghĩ nhiều, Kính đức cầm chùy thủ, một đao đâm vào phía sau lưng Nguyệt Lan Chi, chùy thủ bén nhọn, một đao dâm xuyên qua xương sườn, đâm vào trái tim Nguyệt Lan Chi.

“Thịch….thịch…..thịch..” tim đập dần dần chậm lại, Nguyệt Lan Chi mở to hai mắt xinh đẹp, nàng không cam lòng như vậy, hận thù cứ như vậy đều theo nàng chết mà tan biến.

Mặc dù Nguyệt Lan Chi chết, nhưng răng nanh còn không chút lơi lỏng, cắn quá chặt, hoàn toàn không có ý buông ra.

“Nhanh, nhanh tới hỗ trợ, ngu xuẩn!” Hoàn Nhan Liệt làm sao có thể chịu ủy khuất ở chỗ này như vậy, nơi này chỉ có ba người hắn, Kính Đức cùng cô gái kia. Cô gái đã bị dọa chỉ biết run run, Kích Đức thấy thế liền vội vàng đến trước mặt Hoàn Nhan Liệt.

Kính Đức nghĩ muốn gỡ bỏ răng nanh của Nguyệt Lan Chi, nhưng mà trong tay không có dụng cụ, chỉ có thể nghĩ biện pháp cạy miệng của nàng ra, nhưng mà Nguyệt Lan Chi cũng không muốn bỏ qua cho Hoàn Nhan Liệt, răng nanh cắn gắt gao, giống giam cầm ở nhà lao, đem nửa cái lỗ tai Hoàn Nhan Liệt đều nuốt ở trong miệng, không chịu nhổ ra.

“Nhanh đi gọi người! Ngươi ngu ngốc này.” Nguyệt Lan Chi muốn phá hủy vành tai của Hoàn Nhan Liệt, máu tươi theo hai má hắn chảy xuống, thấy Kính Đức chân tay vụng về, Hoan Nhan Liệt một cước đá vào bụng Kính Đức: “Mau đi gọi người! Kêu một người thân thiết đến!”

“Dạ, dạ, dạ” Kinh Đức gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, đành không biết làm gì hơn buộc phải chạy chậm đi ra ngoài. “Hoàng Thượng, hoàng thượng, ngài không có việc gì đi?” Cô gái sợ tới mức không kìm được, nước mắt nhanh chóng rơi xuống, nàng ngoài khóc, cái gì cũng không làm được, làm cho Hoàn Nhan Liệt có một cỗ xúc động muốn giết chết nữ nhân này.

Máu tươi vẫn chảy, Hoàn Nhan Liệt đau đến kém chút nữa chửi con mẹ nó, đột nhiên hắn nghe được một trận âm thanh “thầm thì” theo xa mà gần truyền đến “thì thầm thì thầm….” Hoàn Nhan Liệt đầu tiên là sửng sốt, sau đó liền giãy dụa đứng lên.

Cái này rõ ràng là mẫu cổ từ trong bụng Nguyệt Lan Chi di chuyển về phía hắn, hiện tại mẩu cổ ngửi thấy hương vị máu tươi của người sống, dị thường hưng phấn, dùng sức bò lên cổ họng của Nguyệt Lan Chi.

“Thầm thì thầm thì…” âm thanh kia càng ngày càng đến gần, Hoàn Nhan Liệt tâm vội muốn chết, mẹ nó, Kính Đức như thế nào còn chưa về. Còn có tiện nhân Nguyệt Lan chi, thật sự là tiện nhân, sắp chết còn muốn tính kế hắn, thật sự là hỗn đản.(phải nói một câu Hoàn Nhan Liệt đáng chết.)

Hoàn Nhan Liệt dùng sức nghĩ muốn đem lỗ tai mình túm đi ra, không nghĩ đem vành tai xé rách, đau đớn làm hắn kêu to lên, càng nhiều máu nóng đi ra, sợ đau, Hoàn Nhan Liệt không dám động đậy, cùng không để hắn chần chờ lâu, một trận đau đớn theo lỗ tai truyền đến.

“A a a!” Bị mẫu cổ cắn vành tai, Hoàn Nhan Liệt kêu thảm thiết, hắn dùng sức lôi kéo. Đem lỗ tai trong miệng Nguyệt Lan Chi túm lấy kéo ra. Vốn tưởng nhẹ nhàng thở ra, không nghĩ cô gái lại kêu lên.

“Hoàng….Hoàng Thượng! Trùng….Sâu a!!!”

Trên lỗ tai Hoàn Nhan Liệt, một con sâu nhỏ bằng ngón út, cả thân hồng nhỏ đầy huyết, cắn chặt lỗ tai Hoàn Nhan Liệt không chút nào thả lỏng, Hoàn Nhan Liệt đau đớn hô lên.

“Chát!” Hoàn Nhan Liệt nghĩ muốn đem mẫu cổ đánh trên mặt đất, cũng không liệu được mẫu cổ này cực kỳ giảo hoạt, tựa hồ cảm giác được nguy hiểm, lập tức chui vào trong lỗ tai của Hoàn Nhan Liệt.

“Hoàng thượng, nó…,nó đi vào.”

Thiếu nữ thét chói tai không ngừng, cảnh tượng như vậy quả thực rất kinh khủng. Huyết nhục đỏ sậm vẫn ào ào chảy ra, cổ mẫu kia lắc lắc thân mình, từ lỗ tai của Hoàn Nhan Liệt đi vào bên trong, chờ Hoàn Nhan Liệt muốn chế trụ nó, đem mẫu cổ túm đi ra, mẫu cổ chỉ để lại một đoạn đuôi trơn trượt, giãy dụa từ trong tay Hoàn Nhan Liệt đi ra ngoài, lập tức chui vào trong não của Hoàn Nhan Liệt.

Giờ phút này, trong đầu Hoàn Nhan Liệt ầm kêu kên, vang lên cực kì gay gắt. Chờ Kính Đức dẫn người tới, lúc này Hoàn Nhan Liệt đã ôm đầu lăn lộn trên mặt đất.

“Bệ hạ, bệ hạ ngài làm sao vậy?” Kính Đức gấp đến độ như kiến bò trong chảo, vội vàng hỏi thiếu nữ có chuyện gì xảy ra. Cô gái cũng bị dọa cho sợ hãi, cũng chỉ có thể đứt quãng nói:” Sâu……Vào lỗ tai của hoàng thượng…”

Ách! Nghe xong lời nói của cô gái kia, trong lòng Kính Đức hồi hộp một chút, cô gái nói sâu đích thị là mẫu cổ, hiện tại mẫu cổ đang nằm trong thân thể hoàng thượng, vậy phải làm như thế nào mới tốt?

“Mau! Mau nâng Hoàng thượng lên!” Kính Đức gấp đến độ đầu đổ đầy mồ hôi, chỉ có thể trước làm cho người ta đem Hoàn Nhan Liệt mang đi. Chờ cho tới khi thái y đến, Hoàn Nhan Liệt đã đau đến hôn mê. Tuy rằng Kính Đức rất muốn phong tỏa tin tức Hoàn Nhan Liệt ngất xỉu, nhưng trong cung nơi nơi đều là tai vách mạch rừng, chỉ trong chốc lát tin tức này đã bay đến bên tai hoàng hậu cùng Đức phi, hai người lập tức vội vàng chạy đến, để mọi người chờ ở một bên, xem thái y kiểm tra ra kết quả gì. Năm thái y, thay nhau kiểm tra cho Hoàn Nhan Liệt, cuối cùng đi lên chính là lão thái y.

” Bệnh này của bệ hạ thật kỳ quặc.” Lão thái y híp mắt, lại kiểm tra thật lâu, mới ngẩng đầu: “Lỗ tai của hoàng thượng hình như bị người khác cắn xé, hơn nữa bên tai nhiễm huyết, hẳn là có người tập kích bệ hạ, bệ hạ do đau đớn nên mới ngất xỉu đi, không đáng ngại.”

Vừa nghe nói có người tập kích hoàng thượng, còn đem lỗ tai Hoàn Nhan Liệt cắn thành như vậy, hoàng hậu Lí Băng lập tức đứng lên: “Kính Đức, rốt cuộc là ai ám sát Hoàng Thượng?”

Một sự việc như vậy, tới miệng Lí Băng lại thành ám sát.

“Cái này..!” Hoàn Nhan Liệt chưa tỉnh, Kính Đức không biết phải trả lời câu hỏi của Lí băng như thế nào, lập tức quỳ xuống trước mặt, Lí băng thấy vậy bèn lập tức xuất ra tư thế hoàng hậu uy quyền cao quý:”Kính Đức, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hoàng thượng vì sao lại bị như vậy? Ngươi không nói, chẳng lẽ ngươi cùng thích khách là cùng hội cùng thuyền?”

Một cái “đồng mưu” cùng thích khách liền đổ lên trên đầu Kính Đức, làm cho Kính Đức rùng mình một cái, lập tức quỳ xuống:”Nương nương không phải nô tài, là hoàng quý phi nương nương. Cắn chặt răng một cái, Kính Đức đem Nguyệt Lan Chi đã chết lôi ra làm kẻ chết thay cho mình.

“Nguyệt quý phi?” Nghe đến tên Nguyệt Lan Chi, Lí Băng liền ngứa răng. Nữ nhân này độc chiếm Hoàn Nhan Liệt, làm cho nàng ở trong cung thùng rỗng kêu to, thành nữ nhân bị hậu cung chê cười, nay khẩu khí này làm sao nàng có thể chịu. Lần này, vừa vặn đúng lúc bắt được điểm yếu của Nguyệt Lan Chi, nàng nhất định phải hảo hảo mà tra tấn giày vò Nguyệt Lan Chi.

“Nàng ta đâu?” Một bên Lâm Khả Tâm tiến vào cũng không nhìn thấy Nguyệt Lan Chi, chuyện này quả thực tốt, Nguyệt Lan Chi tập kích hoàng thượng, tội danh này thật sự lớn nha. Bộ dáng của hoàng hậu là phải giải quyết chuyện này nhanh chóng, vậy nàng chỉ cần đứng xem trò hay.

“Đã chạy thoát.” Kính Đức lại lần thứ hai nghiến răng đáp. Hiện tại Hoàn Nhan Liệt không tỉnh, không ai làm chỗ dựa cho hắn, vả lại cho dù hoàng thượng tỉnh lại, việc này cũng không có biện pháp giải thích rõ ràng, chỉ có thể toàn bộ đổ lên người Nguyệt Lan Chi.

“Trốn?” Lí Băng vừa nghe, ra vẻ đắc ý: “Người tới, phong tỏa hoàng cung cho bản cung, tìm kiếm thích khách Nguyệt Lan Chi. Nếu nàng dám phản kháng, trực tiếp giết không tha!”

Lí Băng mặc dù không được sủng, nhưng nàng là hoàng hậu, là người đứng đầu hậu cung, hơn nữa con trai của nàng là thái tử, là quân vương tương lai, cho nên những người đó trong cung không ai dám không cho nàng mặt mũi. Lập tức cả hoàng cung một trận gà bay chó sủa.

“Đây là làm sao vậy?” Thái hậu Đông Phương Lam đã đi ngủ nhưng lại bị động tĩnh bên ngoài đánh thức, vội vàng gọi Thanh cô đến hỏi sự tình.

“Tiểu thư, hoàng thượng bị Nguyệt quý phi tập kích, hiện tại hôn mê bất tỉnh.”

“Có việc này?” Đông Phương Lam lo lắng cho thương thế của Hoàn Nhan Liệt, muốn đi tới Trường Thu cung thăm hắn, lại bị Thanh cô ngăn cản: “Tiểu thư, hoàng hậu cùng Đức phi đều đang ở đó hầu hạ rất tốt. Người xem, đã nửa đêm các nàng đều ở đấy, ngài yên tâm, thái y đã nói hoàng thượng chỉ bị ngất xỉu, không có việc gì. Nô tỳ thay người đi qua xem.”

Thanh cô đau lòng nhìn Đông Phương Lam, buổi tối trời đông giá rét, Cẩm Huyền cung lại cách Trường thu cung xa như vậy, Đông Phương Lam tuổi đã cao, đi qua đó nhiễm phong hàn quả thực sẽ không tốt lắm. Biết Thanh cô tri kỉ, Đông Phương Lam vội vàng dặn nàng vài câu, làm cho nàng nhanh chóng đến Trường thu cung xem tình huống.

Chờ lúc Thanh cô đi đến, Hoàn Nhan Liệt hiện tại vẫn còn hôn mê. Thanh cô mang theo ý chỉ của thái hậu lại đây, một là muốn thái y chữa khỏi cho Hoàng thượng, hai là cho hoàng hậu trước nắm toàn bộ thế cục trong tay. “Nô tì cẩn tuân ý chỉ thái hậu”. Có ý chỉ của Đông Lam Phương, Lí Băng làm việc cũng thuận lợi hơn nhiều. Thanh cô dặn dò hai câu, vừa định đi, thấy được bóng dáng nữ tử quần áo màu trắng. Thấy dung mạo cô gái nhìn thật quen mắt. Lí Băng đi qua đi lại, hơi kém kinh hô ra tiếng.

“Ngươi là ai?”

“Ta cái gì cũng không biết…..ta thực sự cái gì cũng không biết…” Thiếu nữ đã bị dọa đến có chút si ngốc, đầu tiên là Nguyệt lan Chi chết thảm, sau là mẫu cổ đi vào não Hoàn Nhan Liệt, chuyện nào cũng kinh khủng, cực kỳ kinh khủng.

Cả đêm, trải qua việc này, thiếu nữ đã bị hù dọa đến choáng váng, đặc biệt nhớ tới con sâu nhỏ kia từ trong tai Hoàn Nhan Liệt tiến vào, thiếu nữ nhịn không được nôn ọe.

Thiếu nữ nói vậy, làm cho Thanh cô nhíu mày. Tại sao ở chỗ này lại gặp được người nhìn giống Minh Nguyệt công chúa? Vậy nữ tử này là ai? Vì sao lại ở nơi này?

“Ngươi là tiểu cung nữ ở nơi nào? Đến, đừng sợ” Thanh cô lôi kéo thiếu nữ, để cho nàng ta đứng ở trước mặt mọi người. Lúc này nhìn đến dung mạo của cô gái, Lí Băng cùng Lâm Khả Tâm đều sợ ngây người, đây không phải bản sao của Hoàn Nhan Minh Nguyệt công chúa hay sao? Đây là có chuyện gì?

“Ta cái gì cũng không biết….Bọn họ bảo ta đến làm Quý phi nương nương….Ta cái gì khác đều không biết…..” Thiếu nữ nhìn thấy ánh mắt mọi người đều giống như muốn giết nàng, một bên khóc một bên lắc đầu.

Quý phi nương nương? Lời nói của thiếu nữ khiến cho mọi người rơi vào choáng váng. Lí băng vừa muốn mở miệng, Kính Đức đã bước lên một bước, một đao đâm vào bụng thiếu nữ: “Hoàng thượng, Kính Đức báo thù cho ngài.”

“Giữ chặt hắn!” Lí băng vội vàng cho người bắt Kính Đức, cũng không dự đoán được thiếu nữ kia ngã trên mặt đất, đã không còn hơi thở.

” Vì sao ngươi lại giết nàng?” Không có được đáp án mình muốn, Lí Băng có chút tức giận, Kính Đức cũng một bộ thấp hèn: ” Hồi bẩm nương nương, là nàng cùng quý phi nương nương tập kích Hoàng Thượng, cho nên Hoàng Thượng mới bị hôn mê bất tỉnh, vừa rồi nô tài đầu óc tối tăm, không có phát hiện nàng, không nghĩ nàng cư nhiên tránh ở nơi này, thật sự lá gan của nàng cũng quá lớn.”

Lời này của Kính Đức có hàng trăm sơ hở, nhưng mà thiếu nữ kia cũng đã bị giết, chết không có đối chứng, Lí băng đối với Kính Đức tất nhiên cũng không có biện pháp.

Dù sao, Kính Đức hầu hạ Hoàn Nhan Liệt nhiều năm như vậy, là tâm phúc của hoàng thượng. Nếu nàng chỉ vì một chuyện mập mờ, hoài nghi làm cho Kính Đức chịu tội, đến khi Hoàn Nhan Liệt tỉnh, người thứ nhất xui xẻo chính là nàng. Cho nên, tuy rằng trong lòng có nghi hoặc, Lí Băng vẫn miễn cưỡng đem nghi hoặc này đè ép đi xuống.

Giống như Lí Băng, Thanh cô trong lòng cũng có nghi hoặc, nhưng mà nàng ở trong cung sống nhiều năm như vậy, đã trải qua sóng to gió lớn, tự nhiên sẽ không đem nghi ngờ lộ ở trên mặt, hành lễ với hoàng hậu cùng Đức phi nhanh chóng rời khỏi Trường Thu cung.

Trong cung, tin tức Hoàn Nhan Liệt bị hoàng quý phi ám sát lập tức truyền đến Nam Lân Vương phủ, Nạp Lan Tín cầm tin tức, đứng ở bên ngoài Thính Tùng lâu, tiến cũng không được, lui cũng không xong.

Đi vào, hôm nay là ngày vui của Phượng Thương, theo lý thuyết, xuân tiêu một khắc đáng giá ngàn vàng, hắn nếu tùy tiện xông vào, quấy rầy cuộc sống hạnh phúc của vương gia, khẳng định sẽ bị Phượng Thương bóc một lớp da. Nhưng mà Hoàn Nhan Liệt gặp chuyện không may, tin tức này thật kinh người, nếu không nói, chuyện tình này chậm trễ mới tới vương gia, vậy thì cũng không tốt?

Nạp Lan Tín ở bên ngoài Thính Tùng lâu chần chừ quay về, không biết biện pháp nào rốt cuộc là đi vào hay là ngày mai lại đến. Đi tới đi lui, thủy chung rốt cuộc không biết làm như thế nào, lại nghe đến bên cạnh một tiếng cười khẽ, quay đầu lại, là tỳ nữ Tố Ngyệt ở bên cạnh Mộ Dung Thất Thất.

“Nạp Lan tiên sinh muốn tìm vương gia sao?” Bởi vì Nạp Lan Tín là người giảng dạy cho Mộ Dung Thất Thất học nghi lễ, cho nên Tố Nguyệt cùng Tô Mi dùng “tiên sinh” để xưng hô với hắn.

“Ừ, có một số việc, lại sợ quấy rầy vương gia….”

Nạp Lan Tín giải thích, làm cho Tố Nguyệt cười càng lợi hại hơn: “Nạp Lan tiên sinh có chuyện gì, lại tới đây quấy rầy vương gia cùng vương phi động phòng hoa chúc? Chẳng lẽ tiên sinh không biết đêm tân hôn đối với nữ tử rất quan trọng hay sao? Đây là một lần động phòng hoa chúc duy nhất của vương phi, nếu đang êm đẹp lại bị tiên sinh quấy rầy…..Còn không biết vương xấu hổ thành cái dạng gì. Hoặc là, tiên sinh cảm thấy ngài ở trong lòng vương gia còn trọng yếu hơn cả Vương phi hay sao?

Tô Nguyệt nói thực có lý, Nạp Lan Tín vừa nghe liền hiểu được. Mặc dù hắn theo Phượng Thương nhiều năm như vậy, nhưng mà sao có thể so sánh với Mộ Dung Thất Thất chứ. Mộ Dung Thất Thất là bảo bối ở trong lòng Phượng Thương, hắn làm sao có thể cùng Mộ Dung Thất Thất so với nhau chứ?

“Tiên sinh có chuyện gì, vẫn là ngày mai đến tìm vương gia đi! Cho tiên sinh biết, tiểu thư nhà ta là người thù dai, nếu tiểu thư nhà ta nổi giận, về sau tiên sinh có thể đến chịu phạt. Lời nói bên gối lợi hại, tiên sinh sợ là cũng chưa từng nếm thử đi?”

Lúc lời nói này vừa dứt, Tố Nguyệt cười yếu ớt, trên gương mặt hai má lúm đồng tiền cũng nhợt nhạt theo. Dưới ánh trăng, nàng một thân quần áo màu xanh lá cây, giống như tiên nhân dưới ánh trăng, Nạp Lan Tín lần đầu tiên phát hiện Tố Nguyệt là một nữ tử xinh xắn, đáng yêu.

“Đa tạ Tố Nguyệt cô nương nhắc nhở.” Nạp Lan Tín thở dài thật sâu với Tố Nguyệt, làm cho Tố Nguyệt có chút kinh ngạc, không nói lời nào, chỉ khẽ gật đầu, xoay người rời đi.

Trong phòng, Phượng Thương ôm Mộ Dung Thất Thất, cùng nàng kể chuyện xưa. Nghe được chuyện xưa ân ái của Phượng Tà cùng Hoàn Nhan Minh Nguyệt, Mộ Dung Thất Thất có chút hâm mộ, cũng từ trong lòng sinh ra một loại khát vọng tình cảm.

“Vương gia, nếu công chúa và đại tướng quân còn sống, nhất định là một đôi thần tiên quyến lữ.”

“Ừ.” Phượng Thương cắn một ngụm xuống đầu ngón tay của Mộ Dung Thất Thất: “Như thế nào bây giờ còn kêu công chúa, tướng quân hả? Hẳn phải kêu là cha mẹ mới phải?”

Lời nói của Phượng Thương, làm cho đôi mắt của Mộ Dung Thất Thất nóng lên. Đúng vậy! Vô luận kết quả là như thế nào, Phượng Tà cùng Hoàn Nhan Minh Nguyệt đều là cha mẹ của nàng. Là con gái, đó là cha mẹ thân sinh ra nàng, là con dâu, kia cũng là cha mẹ.

“Đã biết.” Mộ Dung Thất Thất cười, thấy Phượng Thương hơi kém chớp mắt: “Khanh Khanh, không biết vì sao, nàng ở trong mắt ta càng ngày càng đẹp, đẹp đến mức làm cho trong lòng ta say mê.”

Phượng Thương lời ngon tiếng ngọt ùn ùn kéo tới, làm cho trong lòng của Mộ Dung Thất Thất cũng ngọt đến lợi hại. Hai người dựa sát vào nhau trong chốc lát, Phượng Thương ôm Mộ dung Thất Thất: “Khanh Khanh, chúng ta nên nghỉ ngơi…”

Lời này, từ trong miệng Phượng Thương nói ra, mang theo một chút ý tứ hàm xúc ngượng ngùng. Đừng nhìn hắn là một đại nam nhân, hai mươi năm “mùa xuân”, nhưng về phương diện kia vẫn là sạch sẽ như giấy trắng, so với Mộ Dung Thất Thất cũng không ít hơn. “Vương gia, ta….” vừa nghe đi ngủ, Mộ Dung Thất Thất thân mình trở nên cứng ngắc. Thấy Mộ Dung Thất Thất khẩn trương như vậy, bàn tay của Phượng Thương to chậm rãi đặt ở sau lưng Mộ Dung Thất Thất: “Khanh Khanh, ta không phải đã nói sao, ta sẽ không bức nàng, ta sẽ chờ nàng, chờ nàng nguyện ý tiếp nhận ta. Tiếp nhận hết thảy của ta.”

Phượng Thương ôn nhu thân mật như vậy, làm cho Mộ Dung Thất Thất cảm động không thôi: “Vương gia, cho ta chút thời gian. Cho ta một ít thời gian.”

“Được.” Nắm tay Mộ Dung Thất Thất, Phượng Thương cho nàng một ánh mắt quyến rũ động lòng người: “Ái phi, bổn vương hôm nay bị gây sức ép một ngày, cũng đã mệt nhọc, nếu không ngủ, ngày mai khỏi phải tiến cung tạ ơn…”

Phượng Thương như vậy làm cho tâm tình của Mộ Dung Thất Thất trở nên tốt hơn rất nhiều, hai người cởi quần áo, Phượng Thương tắt đèn, bên trong mành trướng trở nên mờ ám.

Đây là lần đầu tiên hai người chung chăn chung gối, Mộ Dung Thất Thất vẫn có chút cứng ngắc, Phượng Thương cũng không chỗ nào nhu hòa, hai người căng thẳng nửa ngày, cuối cùng vẫn là Phượng Thương cười một tiếng, đánh gãy không khí căng thẳng: “Khanh Khanh, ta ôm nàng được không?”

“Được” Mộ Dung Thất Thất nhẹ giọng nói, ngay sau đó liền rơi vào một vòng tay ôm ấm áp rộng rãi của Phượng Thương.

Ngửi hương vị táo trong lồng ngực, Phượng Thương rất thỏa mãn. Được ôm nàng gần như thế này, hắn tựa như có được cả thế giới, cảm giác được hạnh phúc tràn đầy lồng ngực. Mà được Phượng Thương ôm ấp trong lồng ngực ấm áp, khiến cho Mộ Dung Thất Thất cũng lập tức say mê trong đó.

Có lẽ là một đêm qua không nghỉ ngơi, cả ngày hôm nay lại đại hôn quá mệt mỏi, lại được Phượng Thương ôm ấp làm cho người ta quá mức mê luyến, Mộ Dung Thất Thất lập tức ngủ, phát ra tiếng hít thở đều đều.

Nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Mộ Dung Thất Thất hơi nghiêng nghiêng, Phượng Thương vẻ mặt đau lòng. Đại hôn khiến cho nàng mệt mỏi muốn chết đi. Cô gái nhỏ này, ngẫu nhiên làm một cái bộ mặt kiên cường làm cho người ta đau lòng.

Lại vừa hôn, dừng ở trên đầu Mộ Dung Thất Thất, Phượng Thương ôm Mộ Dung Thất Thất vào trong ngực: “Ngủ ngon! Tiểu bảo bối ta yêu nhất.”

Mộ Dung Thất Thất ngủ sâu, Phượng Thương không có chút khốn đốn. Đã qua giờ tý (từ 11 giờ đêm đến 1 giờ sáng), chuyện nên xảy ra cũng không có xuất hiện, đây là làm sao vậy?

Mọi lần mỗi khi đến giờ hợi, cổ độc trong người hắn sẽ phát tác, nhưng mà hiện tại đã là giờ tý, thân thể cũng không có gì không thoải mái, chẳng lẽ là bởi vì hắn đem cổ độc nhổ ra sao?

Cô gái nhỏ trong lòng ngủ có chút không được tốt lắm, một chốc lát, Mộ Dung Thất Thất giống như bạch tuộc đánh về phía Phượng Thương, cả người giống như đặc biệt phấn khởi, ghé vào trong ngực hắn.

Cô gái nhỏ này, chẳng lẽ không biết hắn là nam nhân khỏe mạnh tráng kiện hay sao? Phượng Thương đang suy nghĩ về cổ độc lại chuyển dời đến trên người Mộ Dung Thất Thất. Trên người nàng có mùi hương táo thơm mát, ở trong đêm khuya, kích thích đại não của Phượng Thương, làm cho hắn càng ngày càng thanh tỉnh.

“Ngô…” Mộ Dung Thất Thất ngô một tiếng, ở trong ngực Phượng Thương cọ xát, nghĩ muốn càng nhiều ấm áp từ cơ thể của hắn.

Nàng vừa ngủ không sao, nhưng lại đem tế bào trong cơ thể Phượng Thương “ngủ say” toàn bộ tỉnh lại. Giai nhân trong ngực, rục rịch trong hắn trỗi dậy, Phượng Thương toàn bộ bị Mộ Dung Thất Thất “tấn công”. Không được! Phượng Thương cắn môi, hắn đã đáp ứng nàng, nhất định đợi cho nàng cam tâm tình nguyện, sẽ không ép buộc, như thế nào lại nhân lúc nàng ngủ say lại làm chuyện sai trái như vậy.

Nhưng mà, người con gái mình âu yếm nằm trong ngực, rõ ràng rất yêu nàng, nghĩ muốn hoàn toàn có được nàng, nhưng lại không thể không đóng vai chính nhân quân tử, tựa như người đói khát nhìn thấy thức ăn thật muốn đem cơn giải khát đó giải tỏa, thật TMD hành hạ người! Quá nghẹn khuất rồi.

“Cô gái nhỏ này, nàng rốt cuộc lúc nào mới có thể hoàn toàn mở rộng trái tim đối với ta?” Phượng Thương vạn bất đắc dĩ nắm ngón tay ngọc vừa nhỏ vừa dài của Mộ Dung Thất Thất, đặt trên môi hôn, ngửi lấy mùi hương nữ nhi trên người Mộ Dung Thất Thất: “Khanh Khanh, nàng có biết ta nghĩ muốn nàng tới nổi điên rồi hay không?”

## 81. Chương 88

Chương 88: Sự Thật Tàn Khốc Như Thế

Đêm , rất yên tĩnh, bên tai Phượng Thương chỉ nghe thấy tiếng hít thở phát ra từ Mộ Dung Thất Thất . Rất nhỏ , giống như thanh âm của đóa hoa nở rộ, để cho Phượng Thương ở trong lòng ngứa ngáy, rồi lại không dám làm ra hành động gì.

“Tiểu yêu tinh hành hạ người!” Phượng Thương ở bên tai Mộ Dung Thất Thất nói nhỏ. Sớm muộn gì, hắn cũng công chiếm lòng phòng ngự của nàng, làm cho nàng trở thành nữ nhân chân chính của mình! Chẳng qua là, hi vọng ngày này không nên quá xa xôi, nếu không sớm muộn gì hắn cũng nghẹn đến nội thương .

Một loại cảm giác tên là hạnh phúc, ở trong ngực Phượng Thương lan tràn nở rộ. Cứ ôm nàng như vậy, để cho nàng ở trong ngực mình ngủ say, là chuyện Phượng Thương mong muốn từ rất lâu rồi . Hôm nay mộng tưởng rốt cục đã thành hiện thực, Phượng Thương cảm giác mình là người hạnh phúc nhất trên thế giới này, có thể có Mộ Dung Thất Thất, có nàng bên người làm bạn, đối với hắn mà nói, thật tốt ! Thật hạnh phúc!

Một đêm ngủ say, đây là một đêm Mộ Dung Thất Thất ngủ thấy an ổn nhất. Bình thường nàng chỉ sáu phần ngủ còn bốn phần tỉnh, luôn là giấc ngủ không quá an ổn. Mà lần này, nàng ngủ rất ngon, cảm giác trực tiếp ngủ thẳng tới hừng sáng.

“Ưm. . . . . .” Mộ Dung Thất Thất vặn vẹo uốn éo người, khẽ mở mắt, ngoài cửa sổ ánh sáng có chút chói mắt, mà phía dưới lại mềm mại ấm áp, làm cho nàng rốt cục nhớ tới đây là đêm tân hôn của nàng, vậy mà nàng ngủ thẳng tới hừng sáng, trời ạ, nói ra cũng không ai tin được .

Cánh tay Phượng Thương bị nàng xem làm gối, mà lúc này, Phượng Thương đang ngủ say. Lông mi thật dài, như tượng điêu khắc, bao trùm lên ánh mắt như trùng dương. Phượng Thương có sống mũi cao thẳng, đường cung hoàn mỹ, đôi môi hồng nhuận ở dưới cánh mũi xinh đẹp.

“Chậc chậc, là một người đàn ông tại sao có thể đẹp đến như vậy đây!” Mộ Dung Thất Thất nhỏ giọng nói thầm , nàng có chút không nhịn được, duỗi ngón tay, nhẹ nhàng mà vuốt dọc theo cái trán Phượng Thương đi xuống, xuyên qua mi tâm của hắn, dọc theo sống mũi tuấn mỹ , đi tới đôi mắt thâm thúy, rồi dừng lại trên môi.

“Ngao!” Phượng Thương vừa lên tiếng, liền đem ngón tay Mộ Dung Thất Thất cắn, giả thành bộ dáng một con cọp lớn.

“Ai nha!” Mộ Dung Thất Thất không có ngờ tới Phượng Thương đã tỉnh, mới vừa rồi nàng còn đối với Phượng Thương như vậy, khẳng định đã bị hắn biết rồi.

Tóc dài của Mộ Dung Thất Thất xõa trên vai, mái tóc kia mềm mại đen nhánh, giống như tơ lụa. Phượng Thương cầm tay Mộ Dung Thất Thất nói “Sớm!”

Phượng Thương cũng không có nói tới trò đùa vừa rồi của mình, khiến cho Mộ Dung Thất Thất thở phào nhẹ nhỏm, may mắn hắn không nói gì.”Sớm!” Mộ Dung Thất Thất cười ngọt ngào, trước mắt bỗng nhiên xuất hiện một bóng người, không đợi cho nàng hiểu, môi Phượng Thương đã che cái miệng nhỏ nhắn của nàng, khiến nàng há mồm kinh ngạc , đối phương tựa hồ rất hài lòng với biểu hiện của nàng, trực tiếp tiến quân thần tốc, dò xét đi vào bên trong.

Thời gian lúc này phảng phất như lâm vào yên tĩnh, đầu óc Mộ Dung Thất Thất trống rỗng, không biết nghĩ cái gì, cũng nghĩ không ra được nên suy nghĩ cái gì, chỉ có thể mặc cho Phượng Thương đem bàn tay to ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của nàng, cố định ở trong ngực hắn, rồi sau đó, tùy ý hưởng thụ đôi môi ngọt ngào của nàng.

Vốn là nghĩ muốn trừng phạt Mộ Dung Thất Thất. Nàng ở đêm tân hôn làm cho mình chịu khổ cả một buổi tối.

Nhưng thời điểm hôn lên môi nàng, Phượng Thương hoàn toàn đem cái trả thù nhỏ bé này quăng lên chín tầng mây.

Hiện tại, hắn chẳng qua là hưởng thụ lễ vật của mình, thơm như vậy ngọt như vậy, khiến cho hắn không nỡ buông ra, chỉ một lần nữa, một lần nữa hôn, hận không thể đem nàng nhu vào bên trong xương thịt của mình, cùng mình hoàn toàn hòa hợp một thể.

“Ưm. . . . . .” Mộ Dung Thất Thất ngâm khẽ một tiếng, khiến cho Phượng Thương suýt chút nữa mất bình tĩnh. Nữ nhân này thật sự là yêu tinh đệ nhất thiên hạ, khiến cho hắn hận không thể đụng ngã nàng!

Mộ Dung Thất Thất đang say mê trong cái hôn của Phượng Thương, bỗng nhiên cảm giác được phía dưới có gì đó khác thường, tựa hồ có cái gì đang đẩy lấy bắp đùi của nàng. Đưa tay vừa sờ, bắt được một dị vật, nóng bỏnh, giống như. . . . . . Giống như một cây côn đang cháy.

Đây là? Mộ Dung Thất Thất không nhịn được mà rời đi môi Phượng Thương, cúi đầu vừa nhìn lại. Thấy rõ ràng vật thể mình bắt được trong tay, trên mặt Mộ Dung Thất Thất lập tức đỏ như máu, tất cả xấu hổ cùng nhạy cảm đều bóc lên đầu nàng, thoáng cái tập trung toàn bộ lên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng.

“A!” Một tiếng thét chói tai, Mộ Dung Thất Thất muốn đứng lên, nhưng không ngờ mới vừa nhấc chăn lên, liền bị trượt một cái, trực tiếp đem Phượng Thương đè ở phía dưới. Tư thế này, muốn bao nhiêu mập mờ có bấy nhiêu mập mờ, tư thế này khiến cho Mộ Dung Thất Thất hoàn toàn giống như người cưỡi ngựa, giạng chân ra ngồi ở trên người Phượng Thương, trên người dán chặt lấy hắn.

Cách áo tơ lụa, Phượng Thương có thể tinh tường cảm giác được hai luồng mềm mại ôn nhu trước ngực của Mộ Dung Thất Thất, cứ như vậy nặng nề đè ép bộ ngực hắn, mềm mại lại ôn nhu. Mặc dù cách quần áo, nhưng hắn có thể cảm giác được đỉnh vân kia, đang phập phòng theo hô hấp của nàng, hết cao rồi thấp, mà khoảng cách của bọn họ, cũng bởi vì … một tiếng hít này mà xích gần nhau.

“Ừng ực ——” Phượng Thương kìm lòng không được nuốt nước miếng, có chút khẩn trương, lại có chút ít mong đợi.

Mộ Dung Thất Thất lúc này cực kỳ lúng túng, hoàn hảo không có ai, nếu không còn tưởng rằng nàng mạnh mẽ cưỡng ép Phượng Thương. Tư thế của bọn họ, muốn bao nhiêu mập mờ có bấy nhiêu mập mờ, mà tay nàng lại vừa lúc lại đặt bên tai của Phượng Thương, thật giống như là muốn cưỡng hiếp hắn vậy. Lúc nào nàng lại trở nên “Khát khao” như vậy rồi?

“Khanh Khanh ——” trên trán Phượng Thương đọng đầy mồ hôi, hô hấp cũng trở nên nặng nề. Nàng cứ như vậy mà dán trên người hắn, cùng hắn hợp một chỗ, khiến cho hắn vốn có lòng muốn khắc chế, cũng trở nên vọng động.”Khanh Khanh, nếu nàng không đứng dậy , ta sẽ cho rằng nàng nguyện ý !” Lời nói của Phượng Thương rõ ràng như vậy, Mộ Dung Thất Thất làm sao lại không nghe ra lời của hắn mang theo nồng đậm dục vọng, mà thân thể hắn căng cứng, cùng với bộ dáng chờ vận động, cũng chứng minh lời của hắn là chân thật .

Đỏ bừng mặt, Mộ Dung Thất Thất tung mình rời giường. Mộ Dung Thất Thất rời đi, khiến cho trong lòng Phượng Thương có một trận mất mác. Nếu như có thể tiếp tục, thật là tốt đẹp biết bao! Làm chính nhân quân tử thật là khó, thật là khó. . . . . .

“Vương gia, chúng ta còn phải tiến cung tới chỗ Thái hậu cùng hoàng thượng thỉnh an đó!” Thấy sự tiếc nuối trên mặt Phượng Thương, Mộ Dung Thất Thất có chút đau lòng. Ham muốn của hắn mãnh liệt như vậy, nàng có thể cảm nhận được, chẳng qua là, có một số việc không thể muốn làm gì thì làm.

Từ trong trầm tư bị Mộ Dung Thất Thất làm phục hồi tinh thần lại, Phượng Thương cũng đứng lên. Hắn rời giường, chuyện đầu tiên cũng không phải là gọi người tới hầu hạ, mà huýt sáo một tiếng.”Cô cô ——” một con bồ câu tuyết trắng xuất hiện đứng ở phía trước cửa sổ, bay đi vào, đậu ở trên cánh tay của Phượng Thương.

“Vương gia?” con chim bồ câu này đột nhiên xuất hiện khiến cho Mộ Dung Thất Thất kinh ngạc, cũng không biết Phượng Thương muốn tìm con chim bồ câu này để làm cái gì. Lại thấy, Phượng Thương một đao cắt ở cổ con chim bồ câu, dùng máu con chim bồ câu này nhiễm đỏ hỉ khăn, Mộ Dung Thất Thất lúc này mới nhớ tới chuyện lạc hồng.

“Máu của con chim bồ câu giống máu người.” Xử lý con chim bồ câu xong, Phượng Thương mới mặc quần áo vào, rồi tiến lên giúp Mộ Dung Thất Thất mặc quần áo.

Thủ pháp của Phượng Thương cực kỳ thuần thục, khiến cho Mộ Dung Thất Thất kinh ngạc. Nghĩ lại nàng đến thế giới này sáu năm rồi, nhưng lại không biết mặc quần áo quả thật là vô năng. Nàng không có thời gian để chuẩn bị những thứ y phục cầu kỳ kia, cho nên đem y phục thiết kế cực kỳ đơn giản. Nhưng hôm nay phải tiến cung, cho nên quần áo cần mặc vô cùng phiền toái, không thể làm gì khác hơn là lệ thuộc vào Phượng Thương.

“Tốt lắm!” lúc Mộ Dung Thất Thất đứng ở trước gương, không khỏi bội phục Phượng Thương, có thể đem quần áo rườm rà xử lý gọn gàng xinh đẹp như vậy.

“Vương gia, Vương Phi! Mama trong cung tới!” Ngoài cửa, truyền đến tiếng của Tố Nguyệt, Mộ Dung Thất Thất nhẹ nói “để cho nàng đi vào!” Cửa mở ra, đi vào là một vị lão mama, được phái tới để kiểm chứng .

Lão ma ma này nhìn thấy tinh thần Mộ Dung Thất Thất tốt như vậy, không khỏi sửng sốt. Phượng Thương trong ngày cưới khắc chết tám vị thê tử, hôm nay lão mẹ còn tưởng rằng sẽ lại chuẩn bị nhìn thấy hỉ sự biến thành tang sự chứ, không nghĩ tới Mộ Dung Thất Thất lại ngồi bình tĩnh trên ghế, hơn nữa còn có vẻ thỏa mãn cùng sự ngượng ngùng khi thành thân.

Một lần nữa vừa nhìn, trên giường là một mảnh huyết đỏ sẫm, lão ma ma lập tức mặt mày hớn hở, nếp nhăn theo sự hớn hở mà nở đầy trên mặt, bởi vì … nụ cười này đã làm bà trẻ thêm vài tuổi, “Chúc mừng Vương gia Vương Phi! Chúc mừng Vương gia Vương Phi! Chúc vương gia Vương Phi sớm sinh quý tử! Con cái song toàn!”

“Ừ!” Chờ Phượng Thương gật đầu, mama mới kéo rèm, vô cùng hớn hở tiến vào hoàng cung hướng Hoàng thái hậu báo tin mừng.

Những người len lén giữ ở ngoài cửa Vương Phủ, vừa thấy mama trong cung mặt mày vui sướng lên xe, thì trong lòng buồn bực. Nếu là trước kia vào lúc này, Vương Phủ đã chuyển từ đèn lồng màu đỏ đổi sang màu trắng, lúc này nô tài trong phủ cũng đổi lại tang phục rồi, nhưng mà cho tới bây giờ, cũng không có tin tức gì? Chẳng lẽ, Mộ Dung Thất Thất không có chết?

Nam Lân vương phi bình yên vô sự vượt qua đêm tân hôn, chuyện này nhanh chóng truyền khắp kinh thành.

Những người đánh cuộc, Vương Phi sẽ chết bất đắc kì tử trong đêm tân hôn, thì đấm ngực dậm chân, kêu cha gọi mẹ. Có rất nhiều người đem toàn bộ gia sản của mình đặt cược, không nghĩ tới lần này lại ngoại lệ, đem mọi thứ trên người ngay cả cái quần cũng bị thua mất. Trong lúc nhất thời, tiếng oán than khắp kinh thành, những người ảo tưởng sẽ từ đám cưới của Phượng Thương kiếm được một khoản lớn, hiện nay đã thua thảm hại!

Trường Thu Cung, mọi người đang chờ bên trong, Hoàn Nhan Liệt, rốt cục cũng tỉnh lại. Tai trái đau đớn, rất nhanh làm cho hắn nhớ lại những chuyện đã xảy ra.

“Nôn ——” vừa nghĩ tới mẫu cổ như miếng thịt người kia đang ở trong thân thể mình, Hoàn Nhan Liệt mãnh liệt tung mình, gục ở bên giường nôn mửa.

“Bệ hạ, bệ hạ ngài làm sao vậy?” hoàng hậu cùng Đức Phi đã trông nom cả đêm qua, lập tức đi tới bên giường, hai người khóc đến lê hoa đái vũ, nhanh chóng tiến tới trước mặt Hoàn Nhan Liệt, “Bệ hạ, ngài cảm giác như thế nào rồi?”

“Nôn ——” Hoàn Nhan Liệt khoát tay, để cho bọn họ tránh ra, còn mình thì tiếp tục nôn mửa, kéo dài tới nửa trung trà, mới dừng lại .

Phun ra lâu như vậy, mặc dù chỉ là nôn khan, nhưng lại rất hành hạ người, sắc mặt Hoàn Nhan Liệt rất kém, nằm xuống lại bắt đầu gọi Kính Đức.”Kính Đức! Kính Đức!”

Kính Đức đang quỳ gối nghe thấy Hoàn Nhan Liệt gọi mình, vội vàng đứng dậy, đi tới bên cạnh Hoàn Nhan Liệt.”Hoàng thượng, nô tài ở đây!”

“Kính Đức, giờ nào rồi?”

“Hồi hoàng thượng, mới vừa qua giờ Thìn.”

“Giờ Thìn? !” Hoàn Nhan Liệt mãnh liệt mở mắt, “Giờ Thìn? Vậy Phượng Thương đâu? Phượng Thương như thế nào rồi?” Thấy Hoàn Nhan Liệt tỉnh lại đầu tiên là hỏi Phượng Thương,trên mặt Lý Băng cùng Lâm Khả Tâm đồng thời hiện lên một tia ác độc.

“Hoàng thượng, Nam Lân vương cùng Vương Phi lập tức sẽ tiến cung hướng Hoàng thượng tạ ơn.”

Vừa nghe nói Phượng Thương không có chuyện gì, Hoàn Nhan Liệt thở dài một tiếng, người không biết còn tưởng rằng hắn kích động, mọi người đều không biết hiện tại trong lòng Hoàn Nhan Liệt hối hận không dứt, không ngờ lại để cho Phượng thương tránh được ngày hôm nay, Mộ Dung Thất Thất lại không còn chuyện, chuyện này đều do Nguyệt Lan Chi, con tiện nhân kia!

“Nguyệt Lan Chi đâu?” Nghĩ đến nữ nhân kia trước khi chết còn ác độc như vậy, con ngươi của Hoàn Nhan Liệt trở nên thâm trầm .

“Hồi hoàng thượng…, vì Hoàng quý phi nương nương tập kích ngài, hiện tại cấm quân đã phong tỏa cả kinh thành, tra tìm tung tích của Hoàng quý phi.”

Mọi chuyện cần thiết, đều bị Kính Đức một câu nói “Giải thích rõ” rồi, Hoàn Nhan Liệt gật đầu, “Rất tốt, ngươi làm rất tốt!” Có những lời này của Hoàn Nhan Liệt, gánh nặng của Kính Đức cũng giảm xuống.

“Bệ hạ, Hoàng quý phi hành thích ngài, tội đáng chết vạn lần! Bắt được nên phải Lăng Trì xử tử!” Lý Băng không muốn bỏ qua cho Nguyệt Lan Chi, nữ nhân này để cho nàng nhận quá nhiều sỉ nhục, lúc này nếu không rèn sắt khi còn nóng, đợi qua thời cơ rồi thì thật là đáng tiếc, cho nên, Lý Băng muốn nhân cơ hội này giết chết Nguyệt Lan Chi, tránh cho con yêu nữ này mê hoặc Hoàn Nhan Liệt.

“Đúng!” ý nghĩ của Lý Băng cũng chính là ý nghĩ của Hoàn Nhan Liệt. Mặc dù hiện tại Nguyệt Lan Chi đã chết, nhưng nếu dựa vào chuyện này vu tội trên người nàng, thì không có gì hợp lý hơn. Đối với đề nghị của Lý Băng, Hoàn Nhan Liệt vô cùng ủng hộ.

Vốn còn tưởng rằng Hoàn Nhan Liệt do dự với lời nói của Lý Băng, nhưng lại nghe một tiếng khẳng định “Đúng” của Hoàn Nhan Liệt, thì nàng có chút không tin tưởng vào lỗ tai của mình. Hoàng thượng bị làm sao vậy? Hắn không phải sủng ái Nguyệt Lan Chi nhất sao, sao hiện giờ lại không chút lưu tình như thế? Hôm nay, sinh tử của Nguyệt Lan Chi nằm trong tay mình, Lý Băng nhìn Lâm Khả Tâm khiêu khích một cái. Như thế nào? Chúng ta hòa nhau nhé.

Lý Băng đắc ý, cũng không làm cho Lâm Khả Tâm cảm thấy mất mác. Hiện tại Nguyệt Lan Chi ở tại nơi nào còn không biết, cho dù tìm được rồi, thật sẽ xử tử sao, nói không chừng một ngày nào đó Hoàn Nhan Liệt lại nghĩ tới những điều tốt của Nguyệt Lan Chi , đến lúc đó sẽ ghi hận lên Lý Băng. Nàng mới không ngu xuẩn giống Lý Băng như vậy, nàng chỉ muốn chặt chẽ đi theo phía sau hoàng thượng là được.

Hoàn Nhan Liệt không có thời gian để để ý tới mấy nữ nhân này, hắn hiện tại ảo não vạn phần, trong lòng đem Nguyệt Lan Chi mắng to ngàn vạn lần. Ở giây phút cuối cùng,lại bị Nguyệt Lan Chi cho một vố thế này, hiện tại mẫu cổ ở trong thân thể của hắn, hắn nên làm cái gì bây giờ?

Trước kia mỗi tháng tới ngày mười lăm, hắn cũng sẽ dựa vào mẫu cổ một chút, mượn cơ hội này tới để hành hạ Phượng Thương. Hiện tại mẫu cổ ở trong cơ thể hắn, chẳng lẽ để cho nó hành hạ mình sao? Thủ pháp biến thái như vậy, hắn mới chịu không được đâu! Rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ!

Nhìn bầu trời sáng trắng ngoài cửa sổ, cơ trí Hoàn Nhan Liệt đột nhiên chuyển động. Nam Phượng là đất nước lớn sử dụng mẫu cổ, cũng là cố hương của mẫu cổ. Đặc biệt là tường tộc, am hiểu nhất là mẫu cổ. Nói đi cũng lại nói lại, mẫu cổ này cũng là do tộc nhân của tường tộc truyền cho hắn , xem ra muốn giải mẫu cổ này, phải hướng Nam Phượng quốc cầu trợ rồi.

Nghe nói, Minh Nguyệt Thịnh vừa đăng cơ làm Hoàng đế, chính quyền vẫn chưa ổn định. Không bằng, mình ủng hộ Minh Nguyệt Thịnh, để cho hắn nhớ ân tình của mình, đến lúc đó ở bên kia tìm một cao thủ dùng cổ tới đây giúp đỡ mình!

Giải quyết gánh nặng nội tâm, Hoàn Nhan Liệt sờ sờ tai trái đã được băng bó, một lần nữa nghĩ tới chuyện của Nguyệt Lan Chi. Nữ nhân kia thật là ác độc! Khốn kiếp ! Hoàn Nhan Liệt một lần nữa nguyền rủa Nguyệt Lan Chi, trong lòng đã sớm đem cả nhà Nguyệt Lan Chi phán quyết tử hình. Mới vừa rồi Kính Đức nói, Phượng Thương cùng Mộ Dung Thất Thất muốn vào cung tạ ơn, Hoàn Nhan Liệt lập tức xuống giường, Lý Băng cùng Lâm Khả Tâm bị một trận cả kinh sợ hãi , “Hoàng thượng, người bị thương, thái y đề nghị ngài nên nằm trên giường nghỉ ngơi!”

“Trẫm còn chưa có chết!” Đối với lời nói của Lý Băng này, Hoàn Nhan Liệt có chút chán ghét. Vươn cánh tay, Hoàn Nhan Liệt cho Kính Đức vào giúp mình mặc áo long bào.”Hôm nay là Thương Nhi mang tân vương phi tiến cung tạ ơn, trẫm không thể bỏ lỡ canh giờ.”

Hoàn Nhan Liệt nói những lời này, một lần nữa để cho mọi người mang Phượng Thương ra làm cái đích để chỉ trích.

Nhìn a! Hoàn Nhan Liệt cở nào là thương yêu Phượng Thương a! Tỉnh lại câu đầu tiên chính là quan tâm Phượng Thương, bất chấp thương thế trên người mình, muốn đi nhìn Phượng Thương, đây cũng hoàng ân trước nay chưa bao giờ có a!

Hoàn Nhan Liệt xây dựng không khí như vậy, để cho Phượng Thương trở thành cái đinh trong mắt nữ nhân này, đâm sâu vào trong da thịt. Đặc biệt là hoàng hậu Lý Băng cùng Đức Phi Lâm Khả Tâm, nhi tử của Lý Băng là thái tử, con trai lớn của Lâm Khả Tâm lại là người hiền, hai người này đều là ruột thịt của Hoàn Nhan Liệt, hiện tại Hoàn Nhan Liệt lại đem Phượng Thương đặt ở vị trí đầu, đó sẽ là chuyện gì xảy ra!

Trong mắt các nữ nhân hậu cung này vừa hâm mộ vừa ghen tỵ, Hoàn Nhan Liệt làm sao lại không biết. Khóe miệng hắn mỉm cười, mặc kệ Kính Đức chảy đầu. Hắn, chính là muốn đem Phượng Thương nâng cao, càng ngày càng cao, để cho những người đó tới khi không chịu đựng được nữa sẽ hợp lại tấn công. Mượn đao giết người, chiêu này hắn thích nhất, cũng am hiểu nhất .

Nam Lân vương phủ, lúc này lại phi thường náo nhiệt, cả Vương Phủ trên dưới, đều vì Mộ Dung Thất Thất có thể đánh phá ma chú đêm tân hôn mà hoan hô vui mừng.

Lúc trước đã chết nhiều Vương Phi như vậy, đừng nói là ngoại nhân, chính bọn họ cùng Phượng Thương sớm chiều chung đụng, đều cảm thấy kinh hồn táng đảm. Lần này Phượng Thương thành thân, rất nhiều người trong lòng vẫn có ý niệm là “Nói không chừng Vương Phi này cũng sẽ chết ở đêm tân hôn” , không nghĩ tới kết quả Mộ Dung Thất Thất vẫn bình an. Hơn nữa mới vừa rồi mama trong cung mới từ Nghê Tùng Lâu đi ra sắc mặt hớn hở vui mừng, thần thái phi dương, bước đi như bay. . . . . .

Hiện tại nhìn Vương gia, cũng là tinh thần sáng lạng, hai đầu lông mày còn hàm chứa xuân sắc, mà Mộ Dung Thất Thất lại gương mặt hồng nhuận, vẻ mặt ngượng ngùng điều này nói rõ nên cái gì? ! Rõ ràng nói ngày động phòng hoa chúc này Vương gia rất vui vẻ a! Vương Phi —— dĩ nhiên cũng rất vui vẻ a! Nếu không tại sao lại ngượng ngùng!

Trong Vương Phủ mọi người vui sướng, Phượng Tề cho người đang cửa vương phủ đốt pháo trúc tỏ vẻ vui mừng, để cho những người núp ở ngoài Vương Phủ, đối với việc đánh cuộc của mình, hoàn toàn hết hy vọng.

“Chậm đã!” Phượng Thương nắm tay Mộ Dung Thất Thất xuất hiện ở cửa vương phủ, hai người lên xe ngựa, tiến cung tạ ơn, mọi người canh giữ ở cửa Vương Phủ thấy Mộ Dung Thất Thất sống sờ sờ, cả đám đều trợn mắt há mồm.

Người sống! Chiêu Dương công chúa đã bình an vượt qua đêm tân hôn!

Nhìn Phượng Thương cùng Mộ Dung Thất Thất ân ái, hoàn toàn giống như không có việc gì. Lần này, lời đồn Phượng Thương khắc vợ, hoàn toàn bị công phá. Đáng thương cho những người muốn từ trên người Mộ Dung Thất Thất dốc sức kiếm một mớ, phất lớn trúng lớn, hiện giờ hoàn toàn tuyệt vọng. . . . . .

Trong cung, mama dâng lên ga giường nhuốm màu huyết xử nữ lên, thời điểm đưa cho Đông Phương Lam, làm cho hoàng thái hậu cả đêm lo cho hoàng thượng rốt cục cũng cười.

“Tốt! Tốt Tốt! thật sự là quá tốt! Thật quá tốt!” Đông Phương Lam vì Phượng Thương mà cao hứng. Lúc này, nàng không bao giờ … suy nghĩ chuyện Mộ Dung Thất Thất là nữ nhi của Mộ Dung Thái nữa, có thể bình an vượt qua đêm tân hôn, rõ ràng nói đứa nhỏ này có phúc khí tốt! điều này còn chứng minh nàng cùng Phượng Thương bát tự tương hợp a! Đây là trời sanh một đôi a!

“Chúc mừng Thái hậu nương nương!” mama sống lâu trong cung, tự nhiên biết ý nghĩ nội tâm của Đông Phương Lam, lập tức cười lớn nói chúc mừng với Đông Phương Lam.

“Tốt! Phần thưởng! Phần thưởng!” Đông Phương Lam ra lệnh một tiếng, Thanh cô trực tiếp cầm một đỉnh vàng lớn kín đáo đưa cho lão mama.

“Ôi, này làm sao được! Nô tỳ bất quá là chạy chân, tại sao có thể cầm lễ vật Thái hậu ban thưởng đây!” Chỉ là một lúc ước lượng, mama cũng biết nguyên bảo này sức nặng bao nhiêu, vội vàng từ chối.

“Thưởng cho ngươi, đó chính là đưa cho ngươi! Nhận lấy đi! Ai gia hôm nay cao hứng! Tất cả mọi người đều có phần thưởng!”

Đông Phương Lam cao hứng, mọi người trong Cẩm Huyền Cung này càng cao hứng. Ai cũng biết, Thái hậu quý nhất Nam Lân vương, lần này Nam Lân vương rốt cục gặp được cô gái trong đời, thật là điều tốt đẹp a.

Chờ lúc Phượng Thương vào đến cung, hoàng thượng,Thái hậu hoàng hậu, Đức Phi, Thái Tử Phi Dư Thi Thi đã ở đó, cả đám người đều ở đây chờ bọn họ. Có Hoàn Nhan Liệt ân tứ, Mộ Dung Thất Thất cũng không phải quỳ lạy, chẳng qua là khẽ hành lễ, đã mời ngồi xuống.

“Không tệ! Rất tốt!” Hoàn Nhan Liệt cười híp mắt nhìn Phượng Thương cùng Mộ Dung Thất Thất, gật đầu lia lịa, “Trẫm thay các ngươi cảm thấy cao hứng!”

“Cám ơn cậu!” Phượng Thương mỉm cười trả lời, tay vẫn nắm chặt cổ tay mềm mại của Mộ Dung Thất Thất , mà Mộ Dung Thất Thất lại buông đầu xuống, trên mặt ngượng ngùng lộ ra, vừa nhìn đã biết chính là tân nương tử.

Thấy Phượng Thương hạnh phúc, nội tâm Hoàn Nhan Liệt có loại cảm giác nói không ra lời . Kế hoạch của hắn, nhiều năm như vậy chưa từng thất bại, lần này bởi vì Nguyệt Lan Chi ả tiện nhân này, mà đi một bước sai, dẫn tới từng bước sai. Xem ra, thật sự cần cùng Nam Phượng quốc bên kia liên lạc! Phượng Thương nở nụ cười hạnh phúc tựa như một cây gai, đâm vào lòng hắn, khiến cho hắn rút ra thì chảy máu, không nhổ ra thì khó chịu.

Hoàn Nhan Liệt khó chịu, Dư Thi Thi lại càng khó chịu hơn. Nam nhân này vốn thuộc về nàng,nay lại thành Mộ Dung Thất Thất , cái ôm trong ngực kia vốn thuộc về nàng,nay biến thành của Mộ Dung Thất Thất , nhìn Phượng Thương cùng Mộ Dung Thất Thất ở trước mặt mọi người mặt mày đưa tình ân ái, tay Dư Thi Thi nắm chặt làm móng tay đâm thật sâu vào trong lòng bàn tay.

Đang lúc DưThi Thi u oán ngó chừng Phượng Thương nắm tay Mộ Dung Thất Thất, một tiếng”Hoàng thượng cứu mạng!” truyền tới. Tiếp theo, một nữ nhân lảo đảo xuất hiện ở mọi người trước mắt, nàng kia tóc tai bù xù, trên người chẳng qua là có vài vụn vặt vải vóc, cởi bỏ giày, đi lại vội vã, phảng phất như căn bản không biết lạnh là gì.

“Cứu mạng a!”

Thời điểm Mộ Dung Thanh Liên vào cửa thấy Hoàn Nhan Liệt ngồi ở phía trước, trong lòng tất cả ủy khuất nhất thời phát tiết ra ngoài, “Wow ——” nàng gào khóc, khiến cho mọi người lại càng ngây người, nữ nhân này là ai, vì sao lại như vậy?

Mộ Dung Thanh Liên xuất hiện, khiến cho nụ cười vốn hòa ái của Đông Phương Lam trở nên cứng ngắc, đây là ngày vui của ngoại tôn nàng, làm sao lại xuất hiện nữ nhân như vậy, thật là mất hứng. “Hoàng thượng cứu mạng! Hoàng thượng cứu mạng!”

Bị Hoàn Nhan Hồng hành hạ một đêm như vậy,Mộ Dung Thanh Liên lúc này trên bả vai lộ ra một mảnh xanh tím, tất cả đều là dấu răng huyết sắc, những dấu vết xanh tím kia, nhìn thấy mà giật mình, khiến cho Hoàn Nhan Liệt chân mày cau lại, “Ngươi không phải là tuyển thủ của Tây kỳ quốc sao? Làm sao lại ra cái bộ dáng này?”

Hoàn Nhan Liệt vừa nói, Lâm Khả Tâm trả lời , “ Hoàng thượng, nàng là Mộ Dung Thanh Liên, là muội muội của Nam Lân vương phi, là tiểu nữ nhi của Mộ Dung Thái !”

Bị Lâm Khả Tâm nhắc tới, Mộ Dung Thất Thất cũng không tỏ ra ý làm bộ không nhận ra nữa,chỉ có thể cho người cầm y phục giúp Mộ Dung Thanh Liên che đi vết thương trên người.

“Cám ơn ——” mặc y phục cùng đi giày vào, Mộ Dung Thanh Liên thấy ấm áp hơn rất nhiều, nàng một đường chạy tới , thừa dịp Hoàn Nhan Hồng không chú ý, lén chạy ra ngoài, mới vừa rồi chạy khiến cho một thân đầy mồ hôi, cũng không cảm thấy lạnh, hiện tại dừng lại, rốt cục cũng không nhịn được nữa rùng mình một cái.

“Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?” Hoàn Nhan Liệt mặt lạnh, sắc mặt khó coi nhìn Mộ Dung Thanh Liên.

“Hoàng thượng, cứu mạng. . . . . . Thái tử điện hạ hắn, hắn. . . . . .”

Mộ Dung Thanh Liên vẫn chưa nói hết, một cái thanh âm liền truyền tới, “Phụ hoàng, nhi thần muốn nạp Mộ Dung tiểu thư làm trắc phi!”

Nghe được thanh âm của Hoàn Nhan Hồng, thân thể Mộ Dung Thanh Liên lập tức không tự chủ được run rẩy lên, “Không! Không được! Ta không gả cho hắn! Hắn là đồ biến thái, hắn, hắn cưỡng hiếp ta. . . . . . Ô ô ô. . . . . .”

Một tiếng”Cưỡng hiếp” , khiến cho mọi người hồi tưởng lại những dấu viết kia trên người Mộ Dung Thanh Liên, lập tức hiểu chuyện xảy ra trên người nàng. Lâm Khả Tâm ngoài ý muốn liếc nhìn Mộ Dung Thanh Liên một cái, sau đó lại nhìn một chút Mộ Dung Thất Thất.

Hai tỷ muội Mộ Dung gia này thật đúng là thủ đoạn a! Tỷ tỷ gả cho Nam Lân vương, muội muội lại leo lên giường Hoàng thái tử, thật là lợi hại! Lâm Khả Tâm khẽ mỉm cười, tiếp tục duy trì bộ dáng ưu nhã xem cuộc vui.

“Không được? Chẳng lẽ ngươi nghĩ muốn làm chánh phi?” Hoàn Nhan Hồng không nhanh không chậm đến gần Mộ Dung Thanh Liên. Thấy hắn tới gần, Mộ Dung Thanh Liên không nhịn được lui về sau, cuối cùng không cẩn thận ngã, lại bị Hoàn Nhan Hồng kịp thời kéo lại.

“Buông! Ngươi cái người biến thái này!” Mộ Dung Thanh Liên căn bản là không dám hồi tưởng lại những gì mình gặp phải đêm hôm qua.

Nam nhân này, lăng nhục nàng suốt cả đêm! Vĩnh viễn khi nhục, vô luận là trước, hay là sau, nàng cũng bị hắn hành hạ đến chết đi sống lại , đặc biệt là cái chỗ kia, hắn lại đụng vào nơi đó của nàng, khiến cho nàng buồn nôn đến cực điểm, lại càng biết được một mặt khác biến thái của Hoàn Nhan Hồng.

“Ta biến thái? Trước sau ngươi không phải là rất hưởng thụ sao?”

Hoàn Nhan Hồng ôm thật chặt eo của Mộ Dung Thanh Liên, ánh mắt tàn bạo nhìn nàng. Nữ nhân này lại dám đạp chân lên mệnh căn của hắn, thật là cả gan làm loạn. may mắn hắn bảo vệ kịp thời, nếu không sau này cũng không sử dụng được nữa. Thật là một nữ nhân tàn nhẫn ! Bất quá, mùi vị của nàng cũng rất hợp khẩu vị của hắn.

Thấy Mộ Dung Thanh Liên muốn đánh mình, Hoàn Nhan Hồng bắt được quả đấm của nàng, nở nụ cười, “Mộ Dung tiểu thư, nói không chừng trong bụng ngươi đã có hài tử của ta a, chẳng lẽ ngươi nghĩ để cho huyết mạch hoàng thất Bắc Chu quốc lưu lạc nơi dân gian sao?”

“Không được! Ta có chết cũng sẽ không gả cho ngươi!” Mộ Dung Thanh Liên không cách nào tiếp nhận được chuyện tối ngày hôm qua, đặc biệt là chuyện gả cho Hoàn Nhan Hồng, nàng chưa hề nghĩ ngợi qua.

“Tốt, vậy ngươi đi chết đi a!” Hoàn Nhan Hồng chợt buông tay ra, một tay đẩy Mộ Dung Thanh Liên trên mặt đất, hơn nữa lấy ra môt cây chủy thủ cho nàng, “Ngươi nghĩ muốn chết, Bổn cung thành toàn cho ngươi! Gọn gàng giải quyết một chút, đừng có nửa chết nửa sống, sau này lại gây phiền toái cho Bổn cung!”

Vốn là Phượng Thương và Mộ Dung Thất Thất muốn tiến cung tạ ơn , không nghĩ tới cuối cùng lại xuất hiện Mộ Dung Thanh Liên cùng Hoàn Nhan Hồng, tạo ra một màn hí kịch như vậy.

“Khụ khụ!” Thấy nhi tử càng ngày càng kỳ cục, Hoàn Nhan Liệt không thể làm gì khác hơn là ho khan hai tiếng, “Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hồng nhi, ngươi có phải làm chuyện có lỗi với Mộ Dung tiểu thư hay không ?”

“Phụ hoàng, chúng ta là lưỡng tình tương duyệt! Nhi thần đối với Mộ Dung tiểu thư vừa thấy đã yêu, ngày này ngưỡng mộ Mộ Dung tiểu thư, nàng đón nhận nhi thần, sau đó có những thứ này. . . . . . Phụ hoàng, nhi thần là thật tâm thích Mộ Dung tiểu thư, xin phụ hoàng tứ hôn!”

“Ta không gả!”

Mộ Dung Thanh Liên không muốn gả cho Hoàn Nhan Hồng, chân mệnh thiên tử của nàng là Long Trạch Cảnh Thiên, không phải là Hoàn Nhan Hồng!

“Ngươi không gả? Người đó còn muốn ngươi sao?” Hoàn Nhan Hồng cười cúi người xuống, ngó chừng đôi mắt đẹp đang sợ hãi của Mộ Dung Thanh Liên, “Không lấy Bổn cung, chẳng lẽ ngươi nghĩ kẻ tàn hoa bại liễu như ngươi có thể gả cho người khác? Sẽ có người muốn lấy ngươi sao?” Giọng nói của Hoàn Nhan Hồng rất nhỏ, chỉ có Mộ Dung Thanh Liên mới có thể nghe được. Hắn nói lời những này, giống như môt cây chủy thủ, trực tiếp đâm vào trái tim của Mộ Dung Thanh Liên. Đúng vậy a, nàng đã không phải là thân hoàn bích, hơn nữa hôm nay còn có rất nhiều người như vậy thấy được, Long Trạch Cảnh Thiên là không thể nào còn muốn nàng nữa! Nàng không đảm đương nổi vị trí Tĩnh Vương phi nữa rồi!

Sắc mặt của Mộ Dung Thanh Liên đã biến thành tro, tại sao lại như vậy? Rõ ràng ngày hôm qua nàng còn có tương lai tươi sáng, hôm nay lại trở nên như vậy?

“Ngoan! Đừng bướng bỉnh nữa!” Hoàn Nhan Hồng kéo tay Mộ Dung Thanh Liên, tỉ mỉ giúp nàng sửa sang lại y phục, “Bổn cung có thể đối xử tử tế với ngươi!”

Mộ Dung Thanh Liên không nói lời nào, chẳng qua là yên lặng rơi lệ, mà biểu hiện của nàng, trong mắt người khác biến thành “Ngầm đồng ý” .

Hừ! Người thế nào a! Mới vừa rồi còn tìm cái chết , lúc này ngay cả dũng khí để chết cũng không có. Cái gì mà không muốn làm trắc phi, cái này rõ ràng chính là lạc mềm buộc chặt a! Lâm Khả Tâm nhấp một ngụm trà, ngồi xem cuộc vui như cũ. Chuyện này là thái tử chọc vào, thái tử là kình địch của nhi tử nàng, cho nên, lúc này không ngồi xem hí kịch thì còn lúc nào nữa?

Sắc mặt rất khó nhìn hơn nữa là Dư Thi Thi. Mới vừa rồi Phượng Thương và Mộ Dung Thất Thất kích thích nàng, hiện tại chính nam nhân của nàng là Hoàn Nhan Hồng và Mộ Dung Thanh Liên lại tới để kích thích nàng!

Những dấu vết trên người Mộ Dung Thanh Liên kia, Dư Thi Thi không phải là không hiểu, mà hiểu rất rõ ràng. Xem ra nữ nhân này khẳng định đã trải qua hành hạ không giống người, tựa như nàng lúc ban đầu. Nhưng nàng không hiểu, tại sao Hoàn Nhan Hồng cùng Mộ Dung Thanh Liên lại xuất hiện cùng một chỗ?

Hiện tại Hoàn Nhan Hồng cấp cho Mộ Dung Thanh Liên một danh phận, hơn nữa còn là vị trí trắc phi gần với vị trí của nàng, khiến cho Dư Thi Thi có loại cảm giác gặp phải kình địch.

Mặc dù nam nhân này không phải là nam nhân nàng muốn , nhưng nam nhân này cho nàng quyền lực cùng địa vị, làm cho nàng mê luyến ! Nếu như không có Hoàn Nhan Hồng, thì bây giờ nàng cái gì cũng không phải, hiện tại có Mộ Dung Thanh Liên chặn ngang một cước, DưThi Thi mới vừa rồi bị Phượng Thương gây cho một trận mất mác, cho nên nàng hoàn toàn bị kích thích rồi.

“Điện hạ, hôn nhân đại sự, cũng là do cha mẹ sắp đặt, không thể tự ý mình nói. Gia trưởng của Mộ Dung tiểu thư không có ở đây, hơn nữa nàng cũng không phải là người Bắc Chu chúng ta, hôn sự này, sợ là phải hỏi một chút ý kiến của Mộ Dung Thừa tướng.”Dư Thi Thi ôn nhu mở miệng, nghe nàng nói, Hoàn Nhan Hồng chẳng qua là hừ lạnh một tiếng, “chuyện này không cần gấp gáp, Tĩnh Vương Tây kỳ quốc không phải còn ở đây sao, chỉ cần hắn mở miệng đáp ứng là được!”

Lúc Hoàn Nhan Hồng nhắc tới Long Trạch Cảnh Thiên, liền có một thái giám chạy tới bên cạnh Kính Đức, ghé vào lỗ tai của hắn nhỏ giọng nói mấy câu. Kính Đức gật đầu, đi tới bên cạnh Hoàn Nhan Liệt, “Hoàng thượng, tĩnh vương Tây kỳ quốc Long Trạch Cảnh Thiên cầu kiến! Còn có Thừa tướng phu nhân Lý Thu Thủy cũng tới!”

“Tuyên!”

Rất xa,liền thấy một nam một nữ đi tới. Nam nhân, là Long Trạch Cảnh Thiên, mà nữ nhân còn lại là Lý Thu Thủy.

Vừa nghe Long Trạch Cảnh Thiên tới, Mộ Dung Thanh Liên vội vàng tránh thoát khỏi cái ôm của Hoàn Nhan hồng, ánh mắt đáng thương nhìn Long Trạch Cảnh Thiên, muốn hắn cứu mình.

Long Trạch Cảnh Thiên xuất hiện, chuyện này cũng không ngoài ý muốn, chuyện cho Mộ Dung Thất Thất thấy ngoài ý muốn chính là Lý Thu Thủy. Nàng không phải đang ở Tây kỳ quốc sao? Tại sao lại đến nơi này? Một cổ dự cảm xấu tập kích tới trong lòng Mộ Dung Thất Thất.

Tựa hồ nhận ra dị thường của Mộ Dung Thất Thất , Phượng Thương nhẹ giọng hỏi, “Khanh Khanh, làm sao vậy?”

“Không có sao.” Mộ Dung Thất Thất chậm rãi lắc đầu, ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào Lý Thu Thủy.

Đối với Lý Thu Thủy xuất hiện cảm thấy kinh ngạc, trừ Mộ Dung Thất Thất ra, còn có Hoàn Nhan Liệt.”Là ngươi ——”

“Bệ hạ, đã lâu không gặp!” Lý Thu Thủy nở nụ cười hào phóng ưu nhã, mà nàng cùng Hoàn Nhan Liệt nói chuyện tựa như lão bằng hữu, cái loại đặc biệt này, không khỏi làm cho người ta có cảm giác khác biệt.

“Ngươi đi tới đây làm cái gì?” Hoàn Nhan Liệt không có hứng thú cùng Lý Thu Thủy ôn chuyện, trên mặt vốn mang theo nụ cười lập tức trở nên cứng ngắc , hàn khí dần dần tập kích trên mặt của hắn, khiến cho Lý Băng cùng Lâm Khả Tâm ngồi bên cạnh Hoàn Nhan Liệt cảm thấy một trận rét lạnh.

“Ta tới, để xem nữ nhi của ta a!”

Thái độ nói chuyện của Lý Thu Thủy cùng Hoàn Nhan Liệt, cũng làm cho Long Trạch Cảnh Thiên kinh ngạc. Buổi sáng Lý Thu Thủy đột nhiên xuất hiện, bộ dáng suốt ruột, khẩn cầu Long Trạch Cảnh Thiên mang nàng tiến cung gặp Mộ Dung Thất Thất, cho nên hắn liền mang Lý Thu Thủy tiến cung. Không nghĩ tới Lý Thu Thủy này lại quen biết Hoàn Nhan Liệt. Lý Thu Thủy nói nàng đến thăm Mộ Dung Thất Thất, lời này Hoàn Nhan Liệt hoàn toàn không tin được, Mộ Dung Thất Thất cũng không tin.

Từ khi Lý Thu Thủy nở nụ cười đi vào bên trong điện, Mộ Dung Thất Thất đã cảm thấy được hơi thở của âm mưu, chẳng lẻ, nàng vì thân thế của mình mà đến? Hồi tưởng lại những dặn dò lúc trước của Lý Thu Thủy, cùng với giá y mang mùi vị lạ kia, chẳng lẻ nàng đã sớm chờ tới ngày này?

“Thất Thất, ngươi mang Thủy Nguyệt Chi Kính kéo xuống!” Lý Thu Thủy nhìn về phía Mộ Dung Thất Thất, trong mắt không hề có chút thương yêu, ngược lại là mọt nụ cười lạnh có chút giễu cợt.

” Thủy Nguyệt Chi Kính?” Nghe thấy thế , Hoàn Nhan Liệt, Đông Phương Lam cũng kinh ngạc. Thủy Nguyệt Chi Kính là vật Hoàn Nhan Minh Nguyệt yêu mến, năm đó Hoàn Nhan Minh Nguyệt thường dùng Thủy Nguyệt Chi Kính che dấu dung mạo chân thật của mình, trốn ra giang hồ dạo chơi. Bảo bối này làm sao lại ở chỗ của Mộ Dung Thất Thất?

Lý Thu Thủy nói lời này khiến cho Phượng Thương cảm thấy không giải thích được, Thủy Nguyệt Chi Kính, hắn đã từng nghe nói qua, trước kia cũng đã gặp qua. Chẳng qua là vật này không phải sau khi Hoàn Nhan Minh Nguyệt chết đã mang theo sao? Vì sao lại ở chỗ Mộ Dung Thất Thất? Chẳng lẽ nói dung mạo của Mộ Dung Thất Thất là giả ? tại sao hắn không nhìn ra?

Nhìn thấy con ngươi nghi ngờ của Phượng Thương, Mộ Dung Thất Thất cười khổ một tiếng. Vốn còn muốn gạt Phượng Thương, có thể dấu diếm bao lâu chính là bấy lâu, nàng làm sao tính được chuyện xuất hiện ngoài ý muốn của Lý Thu Thủy này.

“Vương gia, ta không phải cố ý gạt chàng!” trong ánh mắt của Mộ Dung Thất Thất tràn đầy đau lòng, khiến cho Phượng Thương nhìn càng đau lòng hơn.

“Khanh Khanh, đừng sợ, có ta!”

Phượng Thương ôn nhu, ở trong mắt Lý Thu Thủy nhìn chính là giễu cợt thật lớn.”Thất Thất, ngươi đem Thủy Nguyệt Chi Kính lấy ra, để bà ngoại cùng cậu ngươi nhìn, đúng rồi, còn có anh ruột của ngươi nữa, để họ trông thấy bộ dáng chân thật của ngươi!”

Nghe thấy thế, nội tâm Mộ Dung Thất Thất lộp bộp xuống, hoàn toàn lạnh. Quả nhiên, quả nhiên là như vậy! Không nghĩ tới trong lòng nàng nghĩ còn mang một tia may mắn, thế nhưng không ngờ bị Lý Thu Thủy một phát bóp chết ở trước mắt.

Lý Thu Thủy nói như vậy, mọi người lại càng nghi ngờ, thấy Mộ Dung Thất Thất còn chậm rãi không làm, Lý Thu Thủy hai tay đánh úp về phía gương mặt Mộ Dung Thất Thất , muốn đem đồ trên mặt của nàng lấy xuống.

Lý Thu Thủy đột nhiên tập kích, thân thể Mộ Dung Thất Thất đã sớm phòng bị, thời điểm bàn tay của Lý Thu Thủy sắp rơi trên mặt nàng, Mộ Dung Thất Thất bắt lấy tay của Lý Thu Thủy giữ lại.

Mộ Dung Thất Thất biết võ, Lý Thu Thủy đã lường trước được. nhìn thấy trong mắt Mộ Dung Thất Thất có hàn quang, Lý Thu Thủy nở nụ cười, “Làm sao, không dám kéo xuống? ngoan! Để cho mẫu thân giúp ngươi kéo Thủy Nguyệt Chi Kính xuống!”

“Ngươi không phải là mẹ ta!” Mộ Dung Thất Thất một cước đá vào ngực Lý Thu Thủy, Lý Thu Thủy ngửa ra sau, trực tiếp bị văng ở phía xa.

“Khụ khụ!” ngực đau nhức, Lý Thu Thủy há mồm ho ra máu, “Không hổ danh là nữ nhi của Phượng Tà cùng Minh Nguyệt , ngươi lại dám gạt mọi người, ngươi biết võ!”

“Ta biết võ, vậy thì như thế nào!”

Mộ Dung Thất Thất đứng lên, anh dũng như anh hùng chiến sỹ, đi tới giữa đại điện.

“Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a!” Lâm Khả Tâm thấy vậy cảm thấy hồ đồ , “Cái gì bà ngoại ,cậu, các ngươi là đang nói cái gì a!”

“hãy bảo nàng nói a! Ha ha ha! Đợi nàng kéoThủy Nguyệt Chi Kính xuống, các ngươi sẽ thấy được, cái gì cũng sẽ hiểu !” Lý Thu Thủy cười, khóe miệng chảy máu, nhưng nàng tựa hồ một chút cũng không cảm thấy đau, phảng phất như hiện tại mới là thời điểm nàng thấy vui vẻ nhất.

Thấy tất cả mọi người nhìn chằm chằm mình, Mộ Dung Thất Thất hiểu rõ, xem ra chuyện này không thể gạt mọi người, phải đối mặt với thực tế a.

Đưa tay lên, Mộ Dung Thất Thất gở Thủy Nguyệt Chi Kính trên mặt xuống, lộ ra khuôn mặt vốn có của mình.

“A ——” Đông Phương Lam cầm quải trượng đầu rồng trong tay rơi xuống”Loảng xoảng” một tiếng nện ở trên mặt đất, “Minh Nguyệt, ngươi là, Minh Nguyệt. . . . . .”

Hoàn Nhan Liệt cũng nhìn ngây người, hắn góp nhặt nhiều nữ nhân giống Hoàn Nhan Minh Nguyệt như vậy,cũng không có một người nào so sánh được với nữ nhân trước mặt này. Đó là khuôn mặt của Minh Nguyệt , là mi của Minh Nguyệt , là lỗ mũi của Minh Nguyệt, là môi của Minh Nguyệt, ngay cả khí chất toàn thân cũng giống Minh Nguyệt ——

“Khanh Khanh. . . . . .”

Tim Phượng Thương đập gay gắt, thì ra là, thì ra là như vậy. . . . . .”Khó trách ngươi không chịu ——” Phượng Thương câu kế tiếp còn chưa có nói hết, nhưng hắn và Mộ Dung Thất Thất trong lòng tự hiểu.

“Vương gia, ta vào đêm khuya hôm trước mới biết được, cũng không phải là cố ý muốn gạt ngươi.” Mộ Dung Thất Thất sợ Phượng Thương hiểu lầm, vội vàng hướng hắn giải thích, “Ta thật không phải là cố ý .” “Ha ha ha ha!” Thấy Mộ Dung Thất Thất như vậy, Lý Thu Thủy cười đến lợi hại, vui vẻ nói, “Phượng Tà! Ngươi thấy được sao! Nữ nhi của ngươi gả cho con của ngươi! Ha ha ha! Thân nữ nhi của ngươi trở thành con dâu ngươi, ngươi thấy được sao!”

Lý Thu Thủy nói…, hoàn toàn giải đáp nghi vấn trong lòng mọi người.

“Ngươi nói cái gì? Ngươi nói nàng là nữ nhi của Minh Nguyệt ?” Hoàn Nhan Liệt xông lên trước bắt lấy cánh tay của Lý Thu Thủy, “Đứa bé kia còn sống có phải hay không? Ngươi đã ôm đứa bé kia đi? Đứa bé kia chính là nàng, có phải hay không? !”

“Ha ha ha! Đúng a! Là ta mang nàng đi! Ta đã bóp chết đứa con gái của mình,để cho nàng thay thế hài tử của ta, nuôi ở trong Mộ Dung phủ, cho nàng mang họ Mộ Dung , để cho nàng trở thành Mộ Dung Tam tiểu thư! Ha ha ha!”

Lý Thu Thủy cười ra nước mắt, nàng tàn bạo nhìn Mộ Dung Thất Thất, tất cả vẻ mặt chỉ có thể dùng một chữ”Hận” để thay thế, “Ngươi không phải là nữ nhi thân sinh của ta, phụ thân của ngươi là Đại tướng quân Bắc Chu quốc Phượng Tà, mẹ đẻ ngươi là Hoàn Nhan Minh Nguyệt, hiện tại ngươi nên biết thân phận của mình đi!”

“Tại sao? Tại sao phải làm như vậy?” Mặc dù đoán được khả năng này cùng với Lý Thu Thủy có liên quan, nhưng Mộ Dung Thất Thất nghĩ không ra tại sao Lý Thu Thủy lại hận Phượng Tà cùng Hoàn Nhan Minh Nguyệt như vậy, chẳng lẽ ở đây có mẫu thuẫn gì chăng?

“Tại sao? Ngươi hỏi ta tại sao?”

Phảng phất như nghe được chuyện cười thiên hạ, Lý Thu Thủy tránh thoát khỏi tay của Hoàn Nhan Liệt, lau máu tươi nơi khóe miệng , đi tới trước mặt Mộ Dung Thất Thất, “Bởi vì Hoàn Nhan Minh Nguyệt cướp đi nam nhân ta yêu mến nhất! Bởi vì Phượng Tà lựa chọn Hoàn Nhan Minh Nguyệt, mà bỏ qua ta! Bởi vì bọn họ là thần tiên quyến lữ, bởi vì bọn họ hạnh phúc làm cho ta hâm mộ phát hận!”

## 82. Chương 89

Chương 89: Sự thật tàn khốc như thế ( hạ )

Khuôn mặt vốn dĩ xinh đẹp của Lý Thu Thủy, bởi vì cừu hận nồng đậm lóe ra trong mắt, làm phá hư cả gương mặt hài hòa, mà lời của nàng, càng làm cho mọi người trên điện sợ ngây người, thì ra là như vậy. . . . . .

Trong lòng mỗi người dâng lên một nỗi khiếp sợ, Hoàn Nhan Liệt lại càng không tin được nhìn Mộ Dung Thất Thất. Ánh mắt phức tạp ——

Hắn từng hi vọng cỡ nào Minh Nguyệt có thể sinh một nữ nhi, giống nàng, như vậy hắn sẽ đem hàng vạn sủng ái cho đứa nhỏ này, để cho nàng trở thành người hạnh phúc nhất thiên hạ. Chẳng qua là khi Lý Thu Thủy mang Minh Nguyệt về, bụng Minh Nguyệt đã sớm bằng phẳng.

Hắn cho là đứa bé kia đã chết, còn vì vậy mà thương tâm thật lâu. Nhưng khi nhìn thấy Mộ Dung Thất Thất cứ như vậy còn sống sờ sờ đứng ở trước mặt hắn, mang theo dung mạo của Minh Nguyệt, ánh mắt giống Phượng Tà, Hoàn Nhan Liệt cảm giác tâm đã chết của mình một lần nữa lại nhảy lên.

“Ngươi có biết, ta vì cái gì mà đặt tên cho ngươi là Thất Thất không? Bởi vì ngươi ra đời vào ngày thất tịch! Đêm thất tịch, Ngưu Lang Chức Nữ gặp nhau, Minh Nguyệt hao hết khí lực của mình, mới sinh ra ngươi. Nàng đem ngươi phó thác cho ta, để ta mang ngươi về Bắc Chu giao cho Thái hậu.”

“Ha hả, nàng thật khờ! Nàng lại xem ta là bằng hữu tốt nhất, cho là ta có thể giúp nàng đạt thành tâm nguyện, mà nàng thì đi xuống cửu tuyền gặp Phượng Tà. Ta sẽ không để cho tâm nguyện của nàng thành hiện thực ! Phượng Tà đã chết, ta sẽ không để cho nàng đi cùng Phượng Tà, bởi vì nàng không đủ tư cách! Cho nên ta mang ngươi đi! Chính là để tới ngày hôm này, để cho huynh muội các ngươi loạn luân! Để các ngươi tiếng xấu muôn đời!”

Thanh âm của Lý Thu Thủy vang vọng, mang theo tiếng cười điên cuồng, mà lệ, từ khóe mắt nàng chảy ra. Nàng nhịn nhiều năm như vậy, chính là vì chờ đến hôm nay!

“Ngươi thật ác độc! Ngay cả nữ nhi thân sinh cũng giết!” Mộ Dung Thất Thất hoàn toàn hiểu được đầu đuôi, một nữ nhân như vậy, thế nhưng có thể vì tình yêu mà sinh hận tới cực hạn này.

“Phi! Đứa bé kia mới không phải nữ nhi của ta!” Lý Thu Thủy nghiêng đầu, nhìn Mộ Dung Thất Thất, “Ta chỉ sinh con cho nam nhân ta yêu, nhưng hắn không thương ta, lại đi cưới người khác, bất quá trong lòng ta hứa hẹn, tuyệt đối sẽ không sinh con cho nam nhân khác, nếu như mang bầu, ta chỉ có thể thủ hạ vô tình!”

“Thủy nhi, nàng nói cái gì? Nàng nói nàng thật sự giết con của chúng ta? !” Một thanh âm truyền đến, Mộ Dung Thái xuất hiện ở trước mặt mọi người, vẻ mặt không thể tin được, “Nói cho ta biết, điều nàng vừa nói không phải là sự thật!”

Thấy Mộ Dung Thái cũng tới, mọi người đều bất ngờ, không nghĩ tới đường đường là thừa tướng của Tây kỳ quốc, lại giả làm người hầu của Long Trạch Cảnh Thiên theo tới đây, nếu không phải hắn giật mặt nạ da người xuống, thì mọi người cũng không ai phát hiện ra chuyện này.

“Ngươi theo dõi ta?”

Thấy Mộ Dung Thái, Lý Thu Thủy trừ kinh ngạc còn mang theo tức giận, “Mộ Dung Thái, ngươi lại làm như vậy? Ngươi lại theo dõi ta? Ngươi quá hèn hạ vô sỉ rồi! Không nghĩ tới ngươi lại là người như vậy!”

“Nàng vội vã rời đi, ta lo lắng nàng có việc gì, cho nên mới đi theo tới đây. Không nghĩ tới nàng lại đến Yên kinh, nàng nói cho ta biết, mới vừa rồi lời nàng nói không phải là sự thật! Thất Thất là hài tử của chúng ta, không phải là hài tử của Phượng Tà, nàng nói cho ta biết, Thất Thất là nữ nhi thân sinh của chúng ta!”

Mộ Dung Thái nắm lấy tay Lý Thu Thủy, liều mạng lắc. Hắn theo đến, không nghĩ tới lại nghe được những điều này. Hắn yêu nữ nhân này cả đời, nàng lại giết hài tử của bọn họ, còn nói ra những lời nói như vậy, Mộ Dung Thái thật sự là không thể tin được!

Nhất định là Lý Thu Thủy nói nhảm, nhất định là như vậy! Thất Thất nhất định là con của bọn hắn, làm sao đột nhiên lại biến thành hài tử của Phượng Tà và Hoàn Nhan Minh Nguyệt đây? Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra, nàng nói như vậy là có ý gì? Chẳng lẽ hắn đã làm sai cái gì sao?

“Thủy nhi, nàng mau nói cho bọn họ biết, đây là nàng đang lừa bọn họ, lời nàng nói không phải là sự thật! Thất Thất là nữ nhi của ta! Là nữ nhi của ta!”

“Cút ngay!” Mặc dù bị thương, nhưng Lý Thu Thủy là người tập võ, so với Mộ Dung Thái là một thư sinh vẫn mạnh hơn, nàng một chưởng đẩy Mộ Dung Thái xuống đất, “Đừng có dùng đôi tay bẩn thỉu của ngươi đụng vào ta! Khiến ta cảm thấy ghê tởm!”

Lý Thu Thủy nói…, làm tổn thương thật sâu Mộ Dung Thái, cho dù là nam nhi, nhưng tới nước này rồi, trong mắt Mộ Dung Thái có một tầng ẩm ướt, nàng cảm thấy hắn ghê tởm? Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ đây là nguyên nhân nàng vẫn sống ở Phật đường?

“Nói cho ta biết, điều đó không phải là thật! Nói cho ta biết, Thất Thất là hài tử của chúng ta!”

“Ha ha ha!”

Mộ Dung Thái nói như vậy…, ở trong tai của Lý Thu Thủy giống như một loại chê cười, nàng giống như nữ vương, đi tới bên cạnh Mộ Dung Thái, từ trên cao nhìn hắn, trong mắt tràn đầy khinh miệt, “Ngươi, bất quá chỉ là một tiểu tử nghèo ở nông thôn, chẳng qua có khuôn mặt đẹp, đọc sách cũng bình thường, ngươi cho rằng thân là Đại tiểu thư của gia tộc Lý thị, ta sẽ coi trọng ngươi sao?”

“Mộ Dung Thái, nếu như không phải bởi vì ta cùng Lý gia sau lưng ta, ngươi bất quá chỉ là một tú tài thi rớt, còn đang ở ngôi nhà rách nát của ngươi cày ruộng làm vườn, nhiều lắm cũng chỉ được nhận danh là tiên sinh dạy học, ngươi có thể làm được cái gì? Ngươi cho rằng mình là cái gì?”

“Mặc trên người quan phục của thừa tướng, ngươi thật cho rằng mình tài trí hơn người sao? Không có ta, ngươi cái gì cũng không phải!”

“Ta ——” Môi Mộ Dung Thái run rẩy, hắn chưa từng lường trước được mình ở trong lòng Lý Thu Thủy lại là người thấp kém không chịu nổi như vậy. Mặc dù ban đầu Lý Thu Thủy chọn hắn, khiến cho hắn sợ hãi cùng cao hứng thật lâu. Mộ Dung Thái đời này có thể lấy được thê tử như Lý Thu Thủy là phúc khí của hắn, nhưng hắn trăm triệu lần cũng không nghĩ tới, Lý Thu Thủy lại đối đãi với hắn như vậy. “Mộ Dung Thái, ta cho ngươi biết, cho tới bây giờ ta cũng chưa từng thích qua ngươi! Thất Thất không phải là nữ nhi của ngươi, Tuyết Liên cũng không phải ! Ta không yêu ngươi, cũng sẽ không vì ngươi mà sinh con dưỡng cái, vĩnh viễn cũng sẽ không! Ngươi có biết sau mỗi lần ngươi động vào ta, ta đều phải tắm không? Ngươi cho rằng ta là thiên kim tiểu thư được dạy những thứ này, nhưng mà ta cho ngươi biết, ngươi sai rồi! Ta chỉ là chán ghét mùi vị của đàn ông trên người mình, bẩn muốn chết ——”

Lý Thu Thủy nói những lời này hoàn toàn làm Mộ Dung Thái sụp đổ.

Hắn nhớ lại cuộc sống kéo dài suốt mười sáu năm qua, bởi vì Lý Thu Thủy nói một câu “Vĩnh viễn sẽ không” như vậy, đã hoàn toàn đập vỡ. Thì ra nàng ân ái với mình hoàn toàn là giả bộ, thì ra, trong lòng nàng thủy chung nhớ mãi không quên Phượng Tà, thì ra, hắn mới là thằng ngốc, nhiều năm như vậy vẫn ngu ngốc chờ nàng!

“Ngươi đã không thương ta, như vậy, vì sao ban đầu lại gả cho ta?” Bộ dáng Mộ Dung Thái lúc này vô cùng chật vật, Lý Thu Thủy nói cho hắn biết chân tướng, khiến tim của hắn hoàn toàn bị đánh sụp, trong lúc nhất thời phảng phất như hắn đã già đi vài tuổi, sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt suy bại.

Lúc này, trong lòng Mộ Dung Thái nghĩ hắn hoàn toàn không phải là thừa tướng của một nước, mà chân chính là hắn , là người mà Lý Thu Thủy nói những lời nói vô tình kia…, Lý Thu Thủy căn bản chưa từng yêu hắn!

Thấy Mộ Dung Thái còn không hết hy vọng, cũng muốn hỏi đến cùng, Lý Thu Thủy cười lạnh, “Bởi vì ngươi đối với ta ngoan ngoãn phục tùng, bởi vì ngươi không có bối cảnh không có thực lực, ngươi muốn trở nên cường đại hơn nữa nhất định phải dựa vào ta, ngươi thoát không khỏi lòng bàn tay của ta. . . . . . Cũng bởi vì ngươi, nguyện ý làm một con chó của ta, nghe ta sai sử, mặc ta định đoạt! Ngươi ——đã hiểu chưa?”

“Bịch ——” vốn Mộ Dung Thái đang đứng choáng váng một cái, một lần nữa lại ngã xuống mặt đất. Thấy hắn “Vô dụng” như vậy, trên mặt Lý Thu Thủy nở nụ cười giễu cợt, khinh miệt ngày càng đậm.

“Chậc chậc, ngươi xem ngươi một chút đi, đúng là đồ bỏ đi! Nếu đã nói đến đây, ta cũng không ngại nói cho ngươi biết. Tuyết Liên là ta nhặt được, không phải là hài tử ta và ngươi sinh ra. Hài tử kia, khi sinh ra ta đã cho người ném đi rồi. Ta sẽ không sinh con cho nam nhân mình không yêu! Đặc biệt là ngươi! Bởi vì ngươi không xứng!”

Trên điện, vô luận là vua của một nước như Hoàn Nhan Liệt, hay là người thất thần hồi lâu Đông Phương Lam, đều bị những lời của Lý Thu Thủy dọa. Lại có nữ nhân ác độc như vậy, cư nhiên. . . . . giết hài tử của mình.

Duy nhất giữ được bình tĩnh, chính là đương sự Mộ Dung Thất Thất. Chân tướng như vậy, Mộ Dung Thất Thất hoàn toàn không ngờ tới. Nhìn phụ nhân trung niên một thân áo xanh dung mạo xinh đẹp trên đài kia, Mộ Dung Thất Thất từng bước đi tới.

“Bởi vì ngươi yêu Phượng Tà, lại không chiếm được tình yêu của hắn, cho nên ngươi bày ra hết thảy? Cho nên, ngươi mới trước khi ta xuất giá dặn dò ta nhất định phải sớm ngày sinh hạ hài tử, còn bỏ mị hương trên giá y?”

“Ngươi phát hiện ra?” Đối với sự thông minh của Mộ Dung Thất, Lý Thu Thủy cười khẽ một tiếng, “Bất quá, ngươi hình như hiểu ra quá muộn rồi! Hiện tại có biết cũng quá chậm! Nghe nói ngươi cùng Phượng Thương ngày hôm qua đã động phòng, ha hả ha hả. . . . . . Ha ha ha ha. . . . . .”

“Ta thật là cao hứng! Ta chưa từng vui vẻ như vậy! Nếu như Hoàn Nhan Minh Nguyệt biết nữ nhi cùng nhi tử của mình thành thân rồi viên phòng, có thể hay không giận đến mức từ trong quan tài nhảy ra? Có thể hay không hài cốt cũng khó an nghỉ đây? Đây chính là hậu quả nàng cướp đi nam nhân mà ta yêu nhất! Ha ha ha ha!”

Nghe Lý Thu Thủy nói…, Đông Phương Lam một trận choáng váng, kém chút nữa thì té xỉu, Thanh cô vội vàng đỡ lấy nàng, “Thái hậu, Thái hậu ngài làm sao vậy?”

“Ta. . . . . .” Đông Phương Lam một hơi tắc nghẹn ở ngực, không thể thông lên, làm cho nàng sững người.

Vừa nghĩ tới buổi sáng nhìn qua ga giường có chứa lạc hồng kia, Đông Phương Lam chút nữa thì hôn mê bất tỉnh. Trời ạ, nàng rốt cuộc đã làm sai chuyện gì, lại chịu sự trừng phạt như vậy! Nữ nhi chết thảm, ngoại tôn cưới nương tử lại là ngoại tôn nữ (cháu ngoại) của nàng, tin tức như vậy làm sao nàng chịu nổi.

“Ngoại tổ mẫu!” Thấy Đông Phương Lam như vậy, Mộ Dung Thất Thất tiến lên đỡ nàng, bàn tay nhỏ bé đặt trên lưng, một luồng khí nóng ấm áp chạy dọc sống lưng Đông Phương Lam.

Qua một lúc lâu, Đông Phương Lam mới hòa hoãn được khí huyết .

“Thất Thất ——” Đông Phương Lam nắm tay Mộ Dung Thất Thất, nước mắt rớt xuống. “Khó trách, khó trách ai gia nhìn ngươi quen mắt như vậy, khó trách ai gia cảm thấy đôi mắt của ngươi giống một vị cố nhân như vậy, nhìn ngươi lại cảm thấy thân thiết. Khiến ai gia không ngờ tới chính là, ngươi lại là ngoại tôn nữ của ta a. . . . . .”

Nước mắt của Đông Phương Lam khiến cho Lý Thu Thủy thỏa mãn thật lớn. Khóe miệng nàng vung lên nụ cười khoa trương giễu cợt, nhìn chằm chằm vào Đông Phương Lam đang ôm Mộ Dung Thất Thất gào khóc, nói: “Nghe nói, các ngươi viên phòng rồi, ha hả, thật là chúc mừng a! Huynh muội loạn luân! Chuyện này của các ngươi thật là chuyện cười nhất thiên hạ a!”

“Ngươi câm mồm cho trẫm!” Hoàn Nhan Liệt rống to một tiếng, cắt đứt lời nói của Lý Thu Thủy. Kết quả như thế, thực sự là ngoài dự liệu của hắn. Mộ Dung Thất Thất lại là nữ nhi của Hoàn Nhan Minh Nguyệt, là cháu gái của hắn, chuyện này khiến cho trái tim Hoàn Nhan Liệt chịu không được, hiện tại Phượng Thương cùng Mộ Dung Thất Thất. . . . . .

“Câm mồm? Ta nói chính là sự thật! Chẳng lẽ ta không nói, chuyện này thực sẽ không tồn tại sao!”

“Chưa chắc ——” Phượng Thương thanh âm lãnh lẽo nói ra.

Thấy mở miệng là Phượng Thương đã trầm mặc thật lâu, Lý Thu Thủy vui vẻ nói, “Làm sao, ngươi dám nói giữa các ngươi không có tình cảm? Dám nói giữa các ngươi không có phát sinh quan hệ? Dám nói các ngươi không có động phòng?” “Thật không tốt, để cho ngươi thất vọng rồi. Tối ngày hôm qua Bổn vương thân thể khó chịu, căn bản là không có cách nào động phòng. Hôm nay đưa tới ga giường là Bổn vương dùng máu của chim bồ câu, không phải như ngươi nghĩ chút nào.”

“Cái gì?” nghe những lời này, có mấy người lại tỏ ra vui mừng, trong đó bao gồm Long Trạch Cảnh Thiên cùng Hoàn Nhan Hồng.

Ngay từ lúc Mộ Dung Thất Thất gở xuống Thủy Nguyệt Kính, Long Trạch Cảnh Thiên liền nhận ra thân phận của nàng —— Độc Tiên Nhi.

Nữ nhân mình vẫn tìm kiếm bấy lâu, thì ra đang ở trước mắt, hơn nữa hắn còn yêu cái vẻ bình thường của nàng, khiến cho Long Trạch Cảnh Thiên phải sợ hãi than cái duyên phận vĩ đại trên đời này. Thì ra Mộ Dung Thất Thất thật sự là Độc Tiên Nhi, nàng thế nhưng lại trêu chọc hắn, đùa bỡn hắn rồi đứng đó vỗ tay, hắn chút xíu nữa thì bỏ lỡ nàng!

Mới vừa rồi, Long Trạch Cảnh Thiên một mực hồi tưởng cẩn thận lại chỗ mà mình đắc tội với Mộ Dung Thất Thất , rốt cục cũng nhớ tới, lần đầu tiên gặp mặt, thời điểm nàng cứu hắn, hắn lại nói một câu nhất định phải từ hôn, bỏ rơi phế vật tướng phủ, nói vậy nàng nhất định là nghe được lời này, cho nên ghi hận trong lòng, mới trả thù hắn như vậy !

Mới vừa rồi, nhìn đến hình dáng Mộ Dung Thất Thất một khắc kia, Long Trạch Cảnh Thiên chút nữa thì ngưng hô hấp. Đêm đó, dưới ánh trăng nàng thanh thuần giống như hoa bách hợp, mà hôm nay, nàng một thân y phục cung trang màu đỏ, giống như cây tường vi, làm người ta muốn ngừng mà ngừng không được.

Lúc trước, nghe Lý Thu Thủy nói…, tâm Long Trạch Cảnh Thiên giật thót lên tới cổ họng.

Hắn còn đang suy nghĩ, nếu như Mộ Dung Thất Thất thật sự là muội muội ruột của Phượng Thương, bọn họ thật sự có tiếp xúc qua, vậy hắn nên làm thế nào để giữ được Mộ Dung Thất Thất? Giết Lý Thu Thủy, che đậy đoạn gièm pha này, sau đó nhân cơ hội nói lên nguyện vọng hòa thân với Hoàn Nhan Liệt, cưới Mộ Dung Thất Thất, hay là . . . . . .

Hiện tại, Phượng Thương nói bọn họ không có gì cả, trên ga giường kia là máu của chim bồ câu, làm cho nội tâm Long Trạch Cảnh Thiên vui mừng. Đây là ân điển của trời cao, là trời cao chiếu cố sao? Để cho trân bảo vốn thuộc về hắn có thể lấy lại được, để cho hắn một lần nữa có cơ hội có được Mộ Dung Thất Thất sao?

Ngược lại với sự vui mừng của Long Trạch Cảnh Thiên, trong mắt Hoàn Nhan Hồng lại nảy ra ý niệm trong đầu.

Bác của hắn Hoàn Nhan Minh Nguyệt đã từng là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, nàng có giọng nói cùng dáng điệu nụ cười, khắc sâu ở trong lòng Hoàn Nhan Hồng khi còn bé, cho dù sau này trưởng thành, hắn cũng thường mộng mơ thấy tiểu bác của hắn. Hiện tại, nhìn thấy Mộ Dung Thất Thất, nàng so với Hoàn Nhan Minh Nguyệt còn đẹp hơn, khiến cho tâm Hoàn Nhan Hồng nhảy dồn dập, đã sớm đem sự tình của Mộ Dung Thanh Liên vứt ra ngoài chín tầng mây.

Phụ hoàng sủng Phượng Thương như vậy, chờ xác nhận thân phận Mộ Dung Thất Thất, nhất định sẽ càng thêm sủng ái Mộ Dung Thất Thất. Nếu như hắn có thể cưới Mộ Dung Thất Thất, phụ hoàng chẳng phải là yêu ai yêu cả đường đi lối về sao, cũng sẽ chú ý tới vị thái tử là hắn? Như vậy, Phượng Thương cũng sẽ không cùng hắn tới chiếm đoạt ngôi vị hoàng đế rồi?

Trên điện người thật lòng cao hứng, sợ rằng chỉ có Đông Phương Lam, còn có Hoàn Nhan Liệt. Phượng Thương cùng Mộ Dung Thất Thất không có chuyện gì, vậy thì không phải là loạn luân, cũng sẽ không làm thương tổn tới hai người bọn hắn cũng như tâm của họ, đương nhiên chuyện này là chuyện tốt a!

Về phần Hoàn Nhan Liệt, tâm tình vô cùng phức tạp. Mất rồi lại được một đứa cháu ngoại, khiến cho Hoàn Nhan Liệt như tìm thấy trân bảo trước nay chưa từng có. Phảng phất như dòng sông khô cạn, gặp phải cơn mưa lớn từ trên trời xuống, bộ dáng hiện tại của Mộ Dung Thất Thất, giống như lúc Minh Nguyệt xuất giá, trong sáng, ngây thơ, khiến cho nhịp tim già nua của hắn đập thật nhanh.

Minh Nguyệt, có phải nàng rốt cuộc cũng hiểu lòng ta, cho nên đưa Thất Thất tới? Minh Nguyệt, ta nhất định sẽ hảo hảo chiếu cố Thất Thất, ta sẽ đem những cái tốt nhất thiên hạ này, cũng đem cả thiên hạ này đưa cho nàng, ta muốn nàng trở thành nữ nhân tôn quý nhất thiên hạ!

Trên mặt Hoàn Nhan Liệt vui mừng, rơi vào trong mắt hoàng hậu cùng Đức Phi, hai người đều thầm kêu không ổn.

Bởi vì Phượng Tà cùng Hoàn Nhan Minh Nguyệt, cho nên Hoàn Nhan Liệt phá lệ thiên vị Phượng Thương, hiện tại lại thêm một Mộ Dung Thất Thất, vậy thì mọi thứ tốt không phải dành tất cho Phượng gia rồi sao? Như vậy làm sao được! Mộ Dung Thất Thất cùng Phượng Thương vốn tình cảm rất tốt, nếu nữ nhân này hiểu được thủ đoạn giở trò, khiến Hoàn Nhan Liệt đem ngôi vị hoàng đế trao cho Phượng Thương, việc này đối với Hoàn Nhan Liệt mà nói cũng không phải là không thể ——

Làm sao bây giờ? Phản ứng đầu tiên của hai nữ nhân đều là suy nghĩ đến chuyện ngôi vị hoàng đế của con mình. Lý Băng nhìn thấy ánh mắt của Hoàn Nhan Hồng khi thấy Mộ Dung Thất Thất, lập tức đã hiểu được ý tứ của con mình .

Nếu như Mộ Dung Thất Thất thật là nữ nhi của Hoàn Nhan Minh Nguyệt cùng Phượng Tà, tốt lắm a, vừa lúc nàng cũng đã đến tuổi kết hôn, đem nàng gả cho Hoàn Nhan Hồng, không còn gì tốt hơn rồi! Như vậy có thể mượn sự sủng ái của Hoàn Nhan Liệt đối với Mộ Dung Thất Thất, củng cố địa vị của Hoàn Nhan Hồng!

Ý nghĩ của mẫu tử Lý Băng, Lâm Khả Tâm làm sao không biết! Hai người kia đã lộ vẻ mặt ngày mai tươi sáng, trong khi cho tới bây giờ còn không biết Mộ Dung Thất Thất đến tột cùng có phải là nữ nhi của Minh Nguyệt công chúa hay không, nếu như là đúng, Hoàn Nhan Hồng đã có Thái Tử Phi, chỉ có Hoàn Nhan Nghị của nàng còn chưa có chánh phi, Hoàn Nhan Khang Liên trắc phi cũng không có, Mộ Dung Thất Thất nhất định là con dâu của nàng.

Chuyện còn chưa rõ ràng, những người trên điện kia đã bắt đầu có tư tưởng tranh đoạt Mộ Dung Thất Thất.

Vừa nghe Phượng Thương nói đêm động phòng hoa chúc cũng không có gì chuyện gì phát sinh cả, Lý Thu Thủy hoàn toàn không tin. “A, Nam Lân vương thật là phản ứng nhanh chóng a! Bây giờ nói như vậy, là đem chúng ta trở thành kẻ ngu sao? Ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng? Bày ra như hoa như ngọc, có nữ nhân yêu mến bên người, ngươi không động tâm sao?”

Lý Thu Thủy không tin, Mộ Dung Thất Thất cũng lười giải thích thêm, vén tay áo lên, lộ ra thủ cung sa trên cánh tay. Thấy thủ cung sa, miệng Lý Thu Thủy cũng không thể nói nổi, “Làm sao có thể? Làm sao có thể? Cái này không thể nào!” Lý Thu Thủy muốn nhìn kĩ, lại bị Phượng Thương một chưởng đẩy ra, sau đó áo choàng ngoài của Phượng Thương đã an vị trên người Mộ Dung Thất Thất.

“Khiến kế hoạch của ngươi thất bại, thật đáng tiếc!” Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Lý Thu Thủy, Mộ Dung Thất Thất hừ lạnh một tiếng, “Ngươi đã nói ban đầu ngươi là từ chỗ mẫu thân ta Minh Nguyệt công chúa mang ta đi, Minh Nguyệt công chúa kia đang ở chỗ nào? Lúc trước không phải nàng cùng phụ thân Phượng Tà của ta chết cháy sao? Chẳng lẽ lúc đó người chết không phải là nàng?”

“Nàng? Nàng làm sao chết được! Người chết là tỳ nữ Thải Hoa bên người nàng, nàng ta làm bia đỡ đạn! Minh Nguyệt phúc lớn mạng lớn vô cùng, làm sao có thể chết đây!” Lý Thu Thủy vừa nói chuyện, ánh mắt vừa liếc về phía Hoàn Nhan Liệt, khiến cho Hoàn Nhan Liệt cả kinh. Nữ nhân này là kẻ điên, chẳng lẽ nàng muốn đem chuyện tình lúc trước nói ra? Không được! Không thể để cho nàng nói!

“Minh Nguyệt không có chết? Nàng hiện tại ở đâu?” Đông Phương Lam vừa nghe thấy thế lập tức khẩn trương lên, con gái nàng không có chết? Minh Nguyệt không có chết! “Ta vì cái gì phải nói cho ngươi! Ta không vui, làm sao có thể để cho các ngươi vui vẻ đây! Hơn nữa, ngươi thế nào lại nghe ra nàng còn sống? Ta chỉ nói là, Minh Nguyệt lúc sinh hạ còn chưa có chết, sau đó, ta làm sao biết được? !”

“Ngươi đã làm gì Minh Nguyệt của ta rồi? !” trong mắt Lý Thu Thủy có hận ý, Đông Phương Lam nhìn rõ ràng, lập tức nhận định hết thảy đều do Lý Thu Thủy thiết kế , bao gồm cả quyết đấu mười lăm năm trước ở Nhạn Đãng sơn , nói không chừng bên trong cũng có công lao của Lý Thu Thủy .

“Nói!” Hoàn Nhan Liệt ở bên cạnh quát lớn một tiếng.

Mặc dù khí thế của Đông Phương Lam rất mạnh, nhưng Lý Thu Thủy không sợ.

Hôm nay nàng đến nơi này , cũng không nghĩ còn sống để đi ra. Vốn nghĩ tới muốn nhìn thấy Mộ Dung Thất Thất cùng Phượng Thương bị chê cười, nhưng đến bước này cũng không giống như trong kế hoạch của nàng. Kế hoạch lâu như vậy, lại thất bại trong gang tấc, khiến cho những phẫn nộ trong lòng Lý Thu Thủy toàn bộ bị phong thích.

“A, ngươi dựa vào cái gì mà ra lệnh cho ta?” Lý Thu Thủy chỉ vào Đông Phương Lam, sau đó chuyển hướng sang Hoàn Nhan Liệt, “Còn ngươi nữa, ngươi càng không có tư cách ra lệnh cho ta!”

Lý Thu Thủy cười, ánh mắt ngó chừng Hoàn Nhan Liệt, trên mặt mang vẻ mặt thần bí khó lường, “Ngươi là cái thứ gì! Đừng tưởng rằng vẻ mặt ghê tởm của ngươi có thể dấu diếm được bọn họ, có thể lừa gạt được người đời. Ngươi muốn ta nói? Là muốn ta nói cái gì? Nói ta làm sao tính toán với Phượng Tà, hay là quan hệ của ta với ngươi lúc đó, hay là nói ngươi thích —— ruột của mình” \*

\* do tiếng trung nó ngược với TV nên ta để thể này cho dễ hiểu.

“Càn rỡ!” Không đợi Lý Thu Thủy nói xong, trên bụng liền có một cây đao đâm phía sau lưng nàng.

“Phốc ——” một ngụm máu của Lý Thu Thủy phun lên mặt Hoàn Nhan Liệt, hắn lúc này muốn giết nàng diệt khẩu? Muốn giết nàng, chặn miệng của nàng? Nghĩ muốn che dấu chuyện năm đó? Nghĩ muốn che dấu bộ mặt thật của hắn?

“Ngươi, muốn diệt. . . . . .” trong tay Hoàn Nhan Liệt lại dùng lực, đại đao hoàn toàn vùi sâu vào trong bụng Lý Thu Thủy .”Bá ——” Hoàn Nhan Liệt dùng sức rút ra cây đao đã nhuốm máu, một đường máu, từ trong vết thương bắn ra.

“Thủy nhi!” Mộ Dung Thái không ngăn cản được Hoàn Nhan Liệt, chỉ có thể ở sau lưng tiếp được Lý Thu Thủy, “Thủy nhi, Thủy nhi nàng thấy thế nào rồi?”

Nhìn sắc mặt lo lắng của Mộ Dung Thái, Lý Thu Thủy buồn cười, khóe miệng chảy máu như dòng suối không ngăn cản được, lập tức nhuộm ướt áo trước ngực nàng.”Không . . . . . . Không nghĩ tới. . . . . . Ta. . . . . . Cuối cùng lại. . . . . . Chết ở. . . . . . trong ngực của ngươi. . . . . .”

“Thủy nhi, nàng đừng nói chuyện, ta dẫn nàng đi xem đại phu, nàng đừng nói chuyện!” Mộ Dung Thái muốn dùng tay ngăn máu trào ra từ miệng Lý Thu Thủy, nhưng máu kia, giống như vỡ đê sông Trường Giang, từ tay giữa kẽ tay hắn trào ra, nhuộm đỏ tay Mộ Dung Thái.

“Không . . . . . Vô dụng . . . . . .” Lý Thu Thủy không nói nổi một câu, khóe miệng như hoa máu đỏ tươi, trên trán là mồ hôi lạnh, trên người cũng nhịn không được rùng mình. Nhìn Mộ Dung Thất Thất, Lý Thu Thủy đôi môi khẽ run.

“Ta. . . . . . Muốn đi gặp. . . . . . Phụ thân ngươi. . . . . . Sống. . . . . . Ta không giành được với mẫu thân của ngươi. . . . . . chết. . . . . . Ta sẽ còn cùng nàng đấu ——”

Nói xong, đầu Lý Thu Thủy nghiêng một cái, mang theo nụ cười, rời đi nhân thế.

“Thủy nhi! Thủy nhi! A ——” Mộ Dung Thái bi thương kêu thảm thiết, như con sói bị thương, kêu vọng khắp hoàng cung.”Thủy nhi, Thủy nhi nàng đừng rời bỏ ta! Nàng nói rất đúng, ta không có gì cả, nhưng ta nguyện ý làm chó của nàng, mỗi ngày đi theo bên chân nàng, không sợ nàng đánh mắng a, Thủy nhi! Cầu xin nàng tỉnh lại, đừng rời khỏi ta!”

Thấy Mộ Dung Thái như vậy, Long Trạch Cảnh Thiên vừa định tiến lên an ủi hắn, lại không nghĩ tới Mộ Dung Thái đoạt lấy cây đao trong tay Hoàn Nhan Liệt, đâm vào bụng mình.

“Thừa tướng!” Long Trạch Cảnh Thiên thất kinh, tiến lên đỡ lấy Mộ Dung Thái, không lường trước được Mộ Dung Thái tránh thoát khỏi tay của hắn, gắt gao ôm Lý Thu Thủy sát trong ngực của mình, “Nàng muốn cùng Phượng Tà song túc song phi. . . . . . Ta không cho phép. . . . . . Cho dù chết. . . . . . Ta cũng muốn quấn chặt lấy ngươi. . . . . .”

“Thừa tướng. . . . . .” Long Trạch Cảnh Thiên chưa từng thấy tình yêu điên cuồng như vậy, “Ngươi hà cớ gì phải khổ như vậy chứ!”

“Tĩnh Vương. . . . . . van xin ngươi, đem ta và Thủy nhi chôn cất cùng một chỗ. . . . . . van xin ngươi. . . . . .” Máu tươi, từ lỗ mũi cùng cổ họng Mộ Dung Thái trào ra, hắn cố gắng lấy một hơi, gắt gao lôi kéo vạt áo của Long Trạch Cảnh Thiên, ” van xin ngươi. . . . . . Nhất định phải chôn cất chung một chỗ. . . . . .”

Long Trạch Cảnh Thiên không cách nào hiểu được tình yêu của Mộ Dung Thái đối với Lý Thu Thủy, nhưng đối với yêu cầu của người sắp chết, hắn vẫn gật đầu đáp ứng, “Thừa tướng, ngươi yên tâm, ta sẽ chôn các ngươi chung một chỗ, vĩnh viễn không xa cách!”

Có hứa hẹn của Long Trạch Cảnh Thiên, Mộ Dung Thái lộ ra một nụ cười hạnh phúc, tay của hắn khẽ run , vén tóc trên trán Lý Thu Thủy lên, “Thủy. . . . . . Thủy nhi. . . . . . Chúng ta vĩnh viễn. . . . . Sẽ không tách ra. . . . . .”

“Phụ thân! Phụ thân!” Mới vừa rồi Mộ Dung Thanh Liên bị dọa đến choáng váng, lúc này rốt cục ý thức được núi dựa vững chắc duy nhất của mình phải đi, vội vàng bò đến bên cạnh Mộ Dung Thái, “Phụ thân, người đừng đi! Đừng đi!”

“Ha hả. . . . . .” Lúc này, Mộ Dung Thái đã nói không ra lời, chỉ cười, nhìn Mộ Dung Thanh Liên một cái, trong mắt không có bất kỳ tiếc nuối gì, chỉ có tràn đầy hạnh phúc.

“Phụ thân!”

Mộ Dung Thái cùng Lý Thu Thủy chết đi, làm cho không khí trên điện trở nên ngưng trọng. Không nghĩ tới trên thế giới này lại có loại tình yêu cực đoan như vậy, thật không biết nên hình dung bọn họ như thế nào. Ước chừng, chỉ có yêu rồi, mà không chiếm được, mới là hoàn mỹ nhất trong lòng a!

Duy nhất giữ vững đầu óc thanh tỉnh, hơn nữa đánh đáy lòng vì cái chết của Lý Thu Thủy mà vui mừng, chỉ có Hoàn Nhan Liệt. Lý Thu Thủy đã chết, người biết bí mật của hắn đã chết, sau này hắn vẫn sẽ sắm vai người cậu tốt như cũ, còn có thể thương yêu Mộ Dung Thất Thất giống như thương yêu Minh Nguyệt, thật là tốt!

Ở trong mắt Hoàn Nhan Liệt, tiền đồ quang minh, con đường thông thuận. Chuyện Mộ Dung Thất Thất vốn tưởng mất rồi được lại, là chuyện hắn vui vẻ nhất! Hắn vô số lần ảo tưởng mình có thể có một vị công chúa, có thể nhu thuận giống như Hoàn Nhan Minh Nguyệt, nhưng bụng nhóm phi tần trong cung một chút cũng không chịu thua kém, nữ nhi duy nhất là Hoàn Nhan Bảo Châu cũng kém Minh Nguyệt nửa phần.

Hiện tại, nữ nhi thân sinh của Hoàn Nhan Minh Nguyệt đang ở trước mặt hắn, sống sờ sờ đứng ở đây, điều này làm cho tâm Hoàn Nhan Liệt thật cao hứng!

“Thất Thất ——” Hoàn Nhan Liệt thử dò xét kêu Mộ Dung Thất Thất một tiếng, đợi nàng quay đầu lại, tâm Hoàn Nhan Liệt nhảy “Bang bang” dồn dập. Thật giống! Nàng quay mặt nghiêng quả thực cùng Minh Nguyệt giống nhau như đúc! Hoàn Nhan Liệt kinh hỉ vô cùng.

“Thất Thất, ngươi bây giờ đã biết thân phận của mình, ngươi có muốn nhận tổ quy tông không?” Hoàn Nhan Liệt cẩn thận hỏi ý kiến Mộ Dung Thất Thất, muốn biết ý kiến của nàng, cũng không có bất kỳ ý tứ miễn cưỡng nào. Đây là nữ nhi của Minh Nguyệt a! Là cháu ngoại của hắn a! Cũng sẽ là công chúa tôn quý nhất Bắc Chu quốc! Nhận tổ quy tông. . . . . . Nghe thấy thế, Mộ Dung Thất Thất nhìn về phía Phượng Thương. Chân tướng, tàn khốc như thế, nàng thế nhưng thật sự là muội muội của Phượng Thương! Từng là người yêu, nay lại biến thành anh ruột của nàng, khiến cho Mộ Dung Thất Thất có chút chịu không nổi, nhưng không thể không thừa nhận hiện thực tàn khốc như vậy được.

Vẻ mặt Mộ Dung Thất Thất thống khổ, khiến trong lòng Phượng Thương một trận đau nhói. Tiểu Vương phi của hắn, hiện tại ưu thương như vậy, giống như chim sơn ca u buồn, mất đi sức sống thường ngày, trong mắt hàm chứa nước mắt, rõ ràng muốn khóc, nhưng vẫn chịu đựng.

“Khanh Khanh!” Phượng Thương cũng nhịn không được nữa, kéo Mộ Dung Thất Thất vào lòng, “Khanh Khanh, muốn khóc, thì khóc ra đi!”

“Hu hu. . . . . .” Phượng Thương nói…, giống như một cái chìa khóa, mở ra nội tâm phong bế đã lâu kia của Mộ Dung Thất Thất khiến cho nước mắt ào ào chảy ra, Mộ Dung Thất Thất ở trong ngực Phượng Thương không thèm nhìn ai gào khóc .

Mộ Dung Thất Thất khóc, khiến cho trong lòng Long Trạch Cảnh Thiên cũng khó chịu. Nếu như không có chuyện như vậy phát sinh, nàng sẽ cùng Phượng Thương là một đôi thần tiên quyến lữ, ân ái khiến người ta hâm mộ ghen tỵ phát hận. Nhưng chỉ chớp mắt, người yêu biến thành huynh muội, điều này làm sao Mộ Dung Thất Thất có thể thừa nhận.

Mặc dù, Long Trạch Cảnh Thiên cũng muốn nhận được tình yêu của Mộ Dung Thất Thất, nhưng khi nhìn thấy nàng khổ sở như vậy, trong lòng hắn cũng âm ỉ đau. Nếu như có thể, hắn nguyện ý vuốt lên mi tâm đang nhíu của Mộ Dung Thất Thất, lau khô khóe mắt ướt át của nàng, lấp đầy ấm áp cho nội tâm bi thương của nàng, cẩn thận che chở nàng.

Không thể không nói, mỹ nhân rơi lệ, là một hình ảnh cực đẹp . Nhìn Mộ Dung Thất Thất ở trong ngực Phượng Thương nức nở, Hoàn Nhan Hồng xém chút nữa thì nhảy lên. Hắn đã gặp qua đủ loại sắc đẹp, lại chưa từng thấy qua một nữ tử như Mộ Dung Thất Thất, đẹp đến trong sáng, thuần túy, sạch sẽ. . . . . .

Nữ nhân như vậy, hẳn là vì hắn mà sinh ra , vô luận như thế nào, hắn nhất định cũng phải có được Mộ Dung Thất Thất! Chẳng sợ dơ bẩn ti tiện, cũng nhất định không chừa thủ đoạn nào!

“Thất Thất, ngươi đừng khóc! Là cậu không tốt, nếu như ngươi khổ sở, liền đánh cậu đi!”

Đối với việc Mộ Dung Thất Thất khóc, biểu hiện của Hoàn Nhan Liệt là hoàn toàn không có cách nào, tựa như trước kia, mỗi khi Minh Nguyệt rơi lệ, hắn cũng sẽ đau lòng muốn chết, bây giờ nhìn Mộ Dung Thất Thất như vậy, hắn cũng khó rất khó chịu, “Nếu ngươi không muốn, cậu cũng không ép ngươi, có được hay không?”

Nghe Hoàn Nhan Liệt nói…, Mộ Dung Thất Thất ngẩng đầu, đôi mắt đẹp rưng rưng nhìn Hoàn Nhan Liệt, đối với cảm xúc trong mắt Hoàn Nhan Liệt xem không hiểu.

“Ta muốn về nhà!”

“Được được được! Về nhà! Về nhà!” Đối với yêu cầu duy nhất của Mộ Dung Thất Thất, Hoàn Nhan Liệt vội vàng đáp ứng, lập tức cho người ta chuẩn bị xe ngựa, đưa Mộ Dung Thất Thất cùng Phượng Thương hồi Nam Lân vương phủ.

Đông Phương Lam vốn còn muốn cùng ngoại tôn nữ hàn huyên một chút, nhưng thấy Mộ Dung Thất Thất khóc thương tâm, Đông Phương Lam cũng nhịn xuống. Đứa nhỏ này a! Nhất định là khổ sở ! Nàng cùng Phượng Thương tình cảm tốt như vậy, hiện tại biến thành cục diện như thế, ai cũng không nghĩ tới a! để cho nàng về nhà! Đợi tâm tình nàng khá hơn chút rồi cho nàng tiến cung.

Phượng Thương không hề cố kỵ ôm Mộ Dung Thất Thất lên xe ngựa.

Xe ngựa, chậm rãi rời hoàng cung, Mộ Dung Thất Thất không nói chuyện, ánh mắt sưng đỏ giống con thỏ nhỏ, bộ dáng kia, khiến cho Phượng Thương đau lòng.”Khanh Khanh. . . . . .”

“Vương gia, ta bây giờ có phải hay không phải gọi chàng là ca ca?” Một tiếng “Ca ca”, khiến cho nước mắt Mộ Dung Thất Thất lại rơi. Châm chọc cỡ nào a! Nếu như không xuất hiện Lý Thu Thủy, nàng hẳn nên gọi hắn là phu quân. Hiện tại phu quân lại trở thành ca ca, điều này làm cho Mộ Dung Thất Thất không dễ chịu chút nào.

“Khanh Khanh!” Phượng Thương cúi đầu hôn lên khóe mắt vương lệ của Mộ Dung Thất Thất, “Đừng khóc, Khanh Khanh, nàng vừa khóc, thế giới của ta đều như trời mưa!”

Phượng Thương ôn nhu, khiến cho Mộ Dung Thất Thất càng thương tâm. Bây giờ có thể như thế nào đây? Bọn họ phải làm thế nào đây? Mặc dù Phượng Thương là Nam Lân vương dưới một người trên vạn người, nhưng vẫn không thể thay đổi được thân phận muội muội của hắn. Đối với đoạn tình này, Mộ Dung Thất Thất giờ phút này chỉ có thể chặt đứt, đem nó vĩnh viễn chôn ở trong lòng.

Phượng Thương cùng Mộ Dung Thất Thất vừa đi, Long Trạch Cảnh Thiên liền đứng dậy, “Bệ hạ tôn kính, ta lấy thân phận Tĩnh Vương Tây kỳ quốc, hướng ngài cầu hôn! Ta muốn cưới cháu gái của ngài, là muội muội của Phượng Thương !”

Đã xác định Mộ Dung Thất Thất là nữ nhi của Phượng gia, nhưng còn không biết nàng tên gì, Long Trạch Cảnh Thiên chỉ có thể dùng là “muội muội của Phượng Thương ” để gọi Mộ Dung Thất Thất.

Vừa nghe Long Trạch Cảnh Thiên nhanh như vậy đã động thủ, Hoàn Nhan Hồng cũng không cam chịu yếu thế, “Phụ hoàng, nhi thần đối với biểu muội vừa thấy đã yêu, xin phụ hoàng hạ chỉ tứ hôn!”

Mộ Dung Thanh Liên mới vừa rồi còn ở chỗ Mộ Dung Thái khóc ,vừa thấy hai người này nam nhân đều đồng thời cầu hôn Dung Thất Thất, trong lòng dâng lên một cổ bi thương.

Long Trạch Cảnh Thiên là người nàng yêu, trong lòng nhưng lại nhớ thương Mộ Dung Thất Thất, cái này nàng biết, nhưng hiện tại Mộ Dung Thất Thất thành muội muội của Phượng Thương, để cho hắn có cơ hội, điều này làm cho Mộ Dung Thanh Liên Tâm làm sao chịu nổi.

Về phần Hoàn Nhan Hồng, mới vừa rồi còn luôn mồm muốn nàng làm trắc phi, hiện tại cư nhiên bị Mộ Dung Thất Thất mê hoặc thần hồn điên đảo, lập tức chuyển thái độ, muốn kết hôn với Mộ Dung Thất Thất, đây rốt cuộc là cái thế đạo gì!

Lúc này, ở trong tâm Mộ Dung Thanh Liên, Mộ Dung Thất Thất chính là tai họa. Lúc trước thấy dung mạo của Mộ Dung Thất Thất, Mộ Dung Thanh Liên hoàn toàn ngây dại. Nàng không nghĩ tới Mộ Dung Thất Thất lại có dung nhan tuyệt thế như vậy, hoàn toàn đem nàng đẩy xuống thật xa.

Lại thêm lúc này có hai nam nhân có quan hệ với nàng hướng Mộ Dung Thất Thất cầu hôn, khiến cho hận ý Mộ Dung Thanh Liêm đối với Mộ Dung Thất Thất càng thêm nồng đậm, huống chi cái chết của Mộ Dung Thái gián tiếp cũng là do Mộ Dung Thất Thất, thù này lại càng không thể không báo!

Hai người đồng thời cầu hôn Mộ Dung Thất Thất, mặt Hoàn Nhan Liệt lập tức trầm xuống. Ý nghĩ của hai người này, hắn làm sao nhìn không ra? Lại đem Mộ Dung Thất Thất trở thành công cụ tranh đoạt quyền lợi, điều này Hoàn Nhan Liệt khó mà dễ dàng tha thứ, cũng tuyệt đối sẽ không cho phép!

“Hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện, trẫm cảm thấy, hay là chờ Thất Thất khôi phục tâm tình sau rồi hãy nói. Không vội, không cần gấp!”

Một câu không cần gấp, đem Long Trạch Cảnh Thiên cùng Hoàn Nhan Hồng đuổi đi, cũng làm cho Đức Phi Lâm Khả Tâm thở phào nhẹ nhỏm. Chính là vậy! Mộ Dung Thất Thất hiện tại là một cái bánh bao vàng, ai cũng muốn! Nhưng cũng chỉ có Nghị nhi của nàng mới xứng đôi với Mộ Dung Thất Thất!

Đông Phương Lam bởi vì chuyện đột nhiên phát sinh này, làm cho nhức đầu, cho Thanh cô giúp mình hồi Cẩm Huyền Cung. Long Trạch Cảnh Thiên thấy Hoàn Nhan Liệt không chịu đáp ứng, cũng hiểu ý nghĩ hiện tại của hắn, mang thi thể của Mộ Dung Thái cùng Lý Thu Thủy đi giải quyết.

Mặc dù Hoàn Nhan Liệt rất muốn đem thi thể của Lý Thu Thủy vứt ra bên ngoài cho chó hoang giày xéo, nhưng Long Trạch Cảnh Thiên mở miệng, cũng không có thể nể mặt, huống chi đã là người chết, cần gì cùng người chết tranh đấu đây! Cho nên gật đầu đáp ứng.

Chờ Phượng Thương cùng Mộ Dung Thất Thất trở lại Nam Lân vương phủ, Hoàn Nhan Liệt đã cho một đạo thánh chỉ, sắc phong Mộ Dung Thất Thất là trấn quốc công chúa, tin tức này truyền tới Vương Phủ, cả Vương Phủ như nổ tung.

“Tại sao có thể như vậy? Vương Phi làm sao biến thành trấn quốc công chúa rồi?” Đang lúc mọi người kinh ngạc, Phượng Thương ôm Mộ Dung Thất Thất xuống xe ngựa. Khi thấy dung mạo Mộ Dung Thất Thất, Phượng Tề miệng há ra, “Công chúa. . . . . .”

Phượng Tề gọi một tiếng “Công chúa” , đem ánh mắt của mọi người chuyển đến trên mặt Mộ Dung Thất Thất. Những người này đều là người lâu năm trong Vương Phủ, hầu hạ Phượng Tà cùng Hoàn Nhan Minh Nguyệt, bây giờ nhìn đến cô gái có dung mạo giống Hoàn Nhan Minh Nguyệt, đều mở to hai mắt nhìn, há to miệng.

Chỉ có Phượng Ngọc tỉ mỉ, nhận ra y phục Mộ Dung Thất Thất mặc trên người, là y phục hôm nay Vương Phi mặc. Chẳng qua là, Mộ Dung Thất Thất vì sao lại có khuôn mặt giống như Hoàn Nhan Minh Nguyệt, khiến cho Phượng Ngọc rất là kinh ngạc, “Vương Phi, người——”

Mộ Dung Thất Thất không muốn nói chuyện, chỉ chôn đầu trong ngực Phượng Thương. Thấy nàng khổ sở như vậy, Phượng Thương thay nàng mở miệng, “Đã điều tra ra, Mộ Dung Thất Thất là muội muội của Bổn vương, là nữ nhi năm đó của phụ thân cùng mẫu thân ta!” “Cái gì!” Phượng Thương chính miệng nói ra tin tức này, thật sự là quá mức kinh hãi, quá mức dọa người. Mọi người lúc này mới hiểu được, vì sao hoàng thượng hạ thánh chỉ sắc phong Mộ Dung Thất Thất là trấn quốc công chúa, thì ra nàng là nữ nhi của Phượng Tà Đại tướng quân cùng Minh Nguyệt công chúa!

“Tiểu thư. . . . . .” Tô Mi cùng Tố Nguyệt sợ ngây người, ngây ngốc đứng ở nơi đó. Hình dáng của Mộ Dung Thất Thất, làm cho các nàng kinh ngạc, mà thân phận chân thật của nàng dĩ nhiên lại là muội muội của Phượng Thương , càng làm cho hai người bị dọa hoảng. Tại sao có thể như vậy? Tiểu thư cùng cô gia ân ái như vậy, làm sao sau khi vào cung, liền biến thành huynh muội rồi? !

“Vậy, vậy ngày hôm qua. . . . . .” Phượng Tề mặc dù đã trải qua sóng to gió lớn, cũng cà lăm. Một lát là Vương Phi, giờ lập tức biến thành công chúa, này, này quan hệ không phải là quá loạn sao? Huống chi Vương gia ngày hôm qua cùng Vương Phi động phòng, đây chẳng phải là. . . . . . Phượng Tề không dám tưởng tượng hậu quả này.

“Chúng ta không có chuyện gì.” Một câu nói khái quát chuyện tối hôm qua, Phượng Thương ôm Mộ Dung Thất Thất trở về Nghê Tùng Lâu.

Từ lúc lên xe ngựa đến khi hồi Vương Phủ, Mộ Dung Thất Thất một mực yên lặng không lên tiếng, một câu cũng không nói. Nàng không biết nói gì, không biết sau này nên chung đụng như thế nào cùng Phượng Thương. Lúc trước còn muốn dấu diếm, không nghĩ tới hôm nay đã bị Lý Thu Thủy vạch trần chân tướng sự thật. Thì ra là lúc trước nàng nghĩ những thứ kia, cũng chỉ là lừa mình, chỉ một lúc, chân tướng phơi bày thật tàn khốc, làm cho nàng đau đến không muốn sống.

Mộ Dung Thất Thất như vậy, Phượng Thương cũng không tốt hơn vô cùng khổ sở, hắn mang nước tới khóe miệng Mộ Dung Thất Thất, “Khanh Khanh, uống miếng nước đi! Nàng còn khóc như vậy, phòng tuyến cuối cùng của ta cũng sụp đổ mất!”

“Ca ca, huynh sau này không thể gọi ta là Khanh Khanh, nên gọi ta là muội muội. . . . . .”

Thốt ra lời này, nước mắt Mộ Dung Thất Thất lại lăn xuống , khuôn mặt nhỏ nhắn, nhìn qua càng điềm đạm đáng yêu.

“Không! Không phải như thế!” Phượng Thương thật sự không nhịn được nữa, một tay ôm chặt Mộ Dung Thất Thất vào trong ngực, “Khanh Khanh, không phải như thế! Nàng không phải là muội muội của ta, ta cũng vậy không phải là ca ca của nàng, chúng ta không phải là huynh muội, không phải là huynh muội!”

“Ca. . . . . . Không nên lừa mình dối người nữa——” nghe Phượng Thương nói như vậy, Mộ Dung Thất Thất càng thêm khổ sở, “Ca, chúng ta vĩnh viễn cũng không thể yêu nhau. . . . . .”

“Không phải——”

## 83. Chương 90

Chương 90: Bí mật của hắn

“Khanh Khanh, nàng hãy nghe ta nói!” Phượng Thương ôm Mộ Dung Thất Thất vào trong ngực, mắt phượng nhìn chằm chằm đôi mắt rưng rưng của nàng nói, “Ta không phải là ca ca của nàng, chúng ta không có quan hệ máu mủ, ta là hài tử tướng quân và công chúa nhận nuôi! Chúng ta không phải là huynh muội ruột!”

Phượng Thương nói như vậy.., khiến cho Mộ Dung Thất Thất nhất thời không kịp phản ứng. Nàng không nhịn được đưa tay vuốt ve khuôn mặt của Phượng Thương, thương tiếc nhìn hắn, “Ca, muội biết chuyện này đối với huynh mà nói có thể nhất thời không chịu đựng nổi, nhưng mà, sự thật thì không có cách nào thay đổi được!”

“Không!” Phượng Thương nắm lấy tay Mộ Dung Thất Thất, ánh mắt khẩn trương, “Điều ta nói chính là sự thật! Ta không phải họ Phượng! Ta không phải là ca ca của nàng!”

“Ca. . . . . .”

“Đừng gọi ta là ca ca!” Phượng Thương ngăn môi của Mộ Dung Thất Thất lại, không để cho nàng kêu lên tiếng “ca ca” khiến cho mình thương tâm nữa.

Phượng Thương như vậy, càng khiến cho nước mắt của Mộ Dung Thất Thất rơi nhiều hơn. Chuyện này nàng không chịu nổi, hắn quả nhiên cũng chịu không được. Nhưng có thể thế nào đây? Thân phận huynh muội đã xác định, chờ chiếu cáo thiên hạ, nàng chính là muội muội của Phượng Thương rồi, không thể nghi ngờ gì nữa.

Cảm nhận được trên gương mặt ướt át, Phượng Thương buông lỏng môi của Mộ Dung Thất Thất ra. Nàng lặng yên rơi lệ, thương tâm như vậy, khiến cho hắn không đành lòng.

“Khanh Khanh, ta thật sự không phải ca ca của nàng, ta là con của bạn cũ tướng quân . . . . .”

Hai mươi lăm năm trước cha mẹ Phượng Thương chết vì trọng tội, vừa lúc Hoàn Nhan Minh Nguyệt sinh hạ hài tử, mới được một tháng, nhưng bởi vì gió rét, nên đã mất. Phượng Tà ôm Phượng Thương còn quấn tã lót trở về, sau khi Hoàn Nhan Minh Nguyệt đồng ý, để cho Phượng Thương trở thành con của bọn họ, hơn nữa lấy thân phận con trai Phượng thị cho nên mới sống sót.

“Vậy chàng. . . . . . ?” Chuyện này, từ miệng Phượng Thương nói ra, khiến cho Mộ Dung Thất Thất cảm thấy thật không thể tin được, nàng thậm chí hoài nghi, Phượng Thương là bịa đặt ra chuyện xưa, vì muốn trấn an nàng, làm cho nàng bớt khổ sở.

“Ta vốn họ Long.”

Long? Mộ Dung Thất Thất suy tư một lát sau đó ánh mắt đột nhiên mở thật to, nhìn chằm chằm mặt Phượng Thương nói.”Trong thiên hạ, người họ Long không nhiều lắm. lúc trước Tần quốc nguyên bổn là họ Long ——”

Thấy Mộ Dung Thất Thất nhanh như vậy liền đoán ra thân phận của mình, Phượng Thương nhẹ nhàng cười một tiếng, đem tóc mai của nàng gạt sau tai nói, “Không sai, Khanh Khanh, thân phận của ta, giống với ý nghĩ của nàng!”

Tin tức này nói ra khiến cho Mộ Dung Thất Thất xém chút nữa thì hôn mê bất tỉnh. Phượng Thương là hoàng tử Tần quốc lúc trước? 25 năm trước Phượng Thương mới ra đời, 25 năm trước cũng chính là lúc Tần quốc bị tam quốc chia cắt, bị tiêu diệt. Như vậy, phụ thân của Phượng Thương là hoàng đế Tần quốc?!

“Chàng là. . . . . .” Mộ Dung Thất Thất suy nghĩ thật lâu, cũng không nghĩ ra từ để hình dung thân phận Phượng Thương.

“Dư nghiệt của tiền triều ——”

Phượng Thương hình dung mình như vậy, làm cho Mộ Dung Thất Thất xì cười ra tiếng. Mặc dù không biết Phượng Tà làm sao lại có thể chứa chấp Phượng Thương tại thời điểm đó, nhưng, nhất định là có nguyên nhân a!

“Vương gia, chàng không phải là gạt ta chứ?” Bởi vì nở nụ cười, trên mặt Mộ Dung Thất Thất đã giảm bớt vẻ bi thương khá nhiều, cái mũi nhỏ hồng hồng, da quanh đôi mắt bởi vì nhiễm một tầng lệ, cho nên cũng trở nên hồng hồng.

“Không phải! Ta thật sự không phải ca ca của nàng!” Thấy Mộ Dung Thất Thất vui vẻ, lo lắng của Phượng Thương rốt cục cũng từ từ thả xuống.

“Vậy thân phận đích thực của chàng rốt cuộc là gì?”

Không biết vì sao, mặc dù Mộ Dung Thất Thất vẫn còn hoài nghi, nhưng nàng đối với Phượng Thương vẫn giữ vững tín nhiệm, khiến nàng đem nuốt hết những suy đoán do dự vào trong bụng, không có nói ra. Tin tưởng hắn! Đây là lời nói phát ra từ trong nội tâm của Mộ Dung Thất Thất.

“Ngoan, nghe ta từ từ nói.” Mộ Dung Thất Thất nóng lòng, khiến Phượng Thương cười, nhéo cái mũi hồng hồng của nàng, lau nước mắt cho nàng.

“Cha ruột của ta, là thái tử Tần quốc, Long Dục, mẹ ruột là công chúa Đông Lỗ quốc Hạ Uyển Oánh.”

Thì ra lúc trước Tần thái tử Long Dục cùng Đông Lỗ quốc công chúa Hạ uyển Oánh có hôn ước. Trước hôn nhân hai người từng tiếp xúc qua, Long Dục tài hoa hơn người, Hạ uyển Oánh xinh đẹp động lòng người, tài tử giai nhân, vừa thấy đã yêu, vốn là một đoạn giai thoại, nhưng sau đó lại xảy ra một loạt biến cố.

“Ngay lúc đó Minh quốc trượng không biết từ lúc nào đã sớm có mưu đồ, ở bên tai tổ phụ ta kích thích, miêu tả mẫu thân ta vô cùng tốt đẹp. Tổ phụ háo sắc, dĩ nhiên động tâm tư, trước khi bọn họ thành thân, lấy lí do tiêu diệt phản loạn, đem phụ thân ta nhốt lại, rồi bắt công chúa Đông Lỗ quốc vào hoàng cung. . . . . .”

“A ——” nghe thấy thế, Mộ Dung Thất Thất che miệng la hoảng lên. “Lão hoàng đế này thật sự là quá vô liêm sỉ đi! Đó là con dâu của hắn! Là Thái Tử Phi a!”

Mộ Dung Thất Thất nói như vậy, Phượng Thương chỉ khổ sở cười một tiếng, hôn một chút lên nốt ruồi chu sa trên trán Mộ Dung Thất Thất.

“Phụ thân ta chịu không được sự thực mẫu thân ta từ thê tử thành mẫu phi, đã nhờ Đại tướng quân Hoàn Nhan Trì ủng hộ hắn bức vua thoái vị, nghĩ muốn đoạt lại thê tử của mình. Không thể lường trước được đây chính là cái bẫy.” “Tổ phụ đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, Minh quốc trượng không biết đi đâu, Lại bộ Thượng Thư Long Trạch Lan cùng Đại tướng quân Hoàn Nhan Trì cấu kết, lấy lí do phụ thân ta mưu phản, tập kích phụ thân ta. Phụ thân ta vì bảo vệ mẫu thân mà bỏ mình. . . . . .”

“Vậy mẫu thân chàng cuối cùng thế nào?”

Nghe thấy thế, trái tim Mộ Dung Thất Thất đập dồn dập. Nàng hoàn toàn có thể tưởng tượng ra, Hoàng thái tử vì yêu mà bảo vệ thê tử mình, đáng hận nhất chính là những kẻ vô sỉ đã thiết kế tính toán bọn họ kia, thật là dụng tâm hiểm ác! Hèn hạ vô sỉ!

“Mẫu thân của ta lưu lạc nhân gian, đúng lúc Phượng gia chiêu tuyển người hầu, liền tới đây, mới coi như giữ được tánh mạng. Tướng quân cùng cha đẻ của ta là bạn thân, năm đó tướng quân và phụ thân ta, còn có Hoàn Nhan Liệt, ba người từ nhỏ lớn lên, quan hệ rất tốt. Nhưng Hoàn Nhan gia có dã tâm mưu đồ soái vị, gạt tướng quân cùng cha ruột ta. . . . . . Sau cha ta lại bị mầm họa này đột kích, tướng quân nội tâm áy náy, sau khi nhận ra mẫu thân ta, vẫn bảo vệ bọn họ, mà khi đó, mẫu thân đã có ta.”

“Đúng lúc đó, ta và ca ca nàng ra đời cách nhau tầm một canh giờ. Rồi ca ca nàng mất, tướng quân đối với công chúa tình cảm sâu đậm, cũng hiểu ý, cộng thêm công chúa vốn cũng là người hiểu chuyện, đối với việc cha huynh mình ý đồ soán vị, ngỗ nghịch phạm thượng rất là căm ghét, vì thế đã che chở cho ta, lấy thân phận nhi tử, nuôi ở bên người.”

Mặc dù chỉ là ba câu ngắn ngủi, Mộ Dung Thất Thất cũng biết lúc đó có bao nhiêu gian nguy, bao nhiêu khó khăn. “Mẹ của chàng cuối cùng thế nào?”

Thấy Mộ Dung Thất Thất hỏi Hạ uyển Oánh, lông mi rợp bóng che đi đôi mắt gợn sóng của Phượng Thương, “Nhớ tháp trấn yêu không ? Trước khi Tần quốc bị tiêu diệt, bảo tàng hoàng thất biến mất không thấy, khi đại quân công phá Hoàng Thành, tài phú khổng lồ giống như bốc hơi biến mất ở nhân gian”.

“Trước khi tổ phụ chết, ở cùng hắn chỉ có cha mẹ ta. Phụ thân ta bị loạn tiễn bắn chết, cho nên, Hoàn Nhan Trì cho là chuyện bảo tàng chỉ có mẫu thân của ta biết, vì vậy hạ lệnh truy nã mẫu thân ta khắp nơi.”

“Mặc dù có Đại tướng quân cùng công chúa che chở, nhưng mẫu thân biết, nếu để cho người ta tra ra được nàng ở Phượng phủ, nhất định sẽ mang phiền toái tới cho tướng quân cùng công chúa, hơn nữa, nói không chừng còn có thể liên luỵ tới ta. Cho nên, nàng thừa dịp một đêm tối bỏ đi, cuối cùng bị bắt ở Phật Đà tự.”

“Nghe tướng quân nói, mẫu thân của ta vì sợ bị người khác vũ nhục, cắn lưỡi tự vẫn. Mà Hoàn Nhan Trì lại tung tin, nói mẫu thân là Cửu Vĩ Yêu Hồ (hồ ly tinh chín đuôi), đem thi thể của mẫu thân ta thiêu hủy, chính ở tháp trấn yêu bây giờ . . . . .”

Xung quanh yên tĩnh, vờn quanh bốn phía, khiến cho Mộ Dung Thất Thất đau lòng thở không nổi. Vì sao, vì sao lại như vậy? Mộ Dung Thất Thất ôm thật chặt Phượng Thương vào trong ngực, mới vừa rồi, nàng rõ ràng thấy được khóe mắt của Phượng Thương lấp lánh nước mắt, bi thương, thống khổ, chật vật, tất cả đều không đủ để hình dung tâm tình Phượng Thương lúc này.

“Vương gia, thật xin lỗi. . . . . .” thanh âm của Mộ Dung Thất Thất có chút nghẹn ngào, nàng đau lòng, đau lòng Phượng Thương như vậy, đau lòng vì những chuyện Phượng Thương gặp phải.

Nếu như không có Minh quốc trượng giựt giây, thì lúc trước Tần hoàng đế vẫn không có tâm tư, có lẽ lúc trước Tần quốc sẽ không bị diệt vong, có lẽ thái tử Long Dục có thể đăng cơ làm Hoàng đế, Phượng Thương sẽ trở thành thái tử, cũng sẽ là một thái tử tốt ——

“Khanh Khanh. . . . . .” Phượng Thương vùi đầu ở trong ngực Mộ Dung Thất Thất, mặc dù hắn vẫn cố nén , nhưng nước mắt ngang ngược, vẫn không nhịn được chảy xuống từ khóe mắt hắn.

Kể từ sau khi biết thân thế của mình, hắn chưa bao giờ dám nhớ lại, không dám suy nghĩ, sợ vừa nghĩ tới chuyện xảy ra với cha mẹ mình, liền không nhịn được rơi lệ, cho nên vẫn chịu đựng, khắc ghi bọn họ ở trong lòng, chưa từng nói ra với bất cứ ai. Hiện tại, cảm nhận được ấm áp của Mộ Dung Thất Thất, nghe tim nàng đập cùng giọng nói ân cần ấm áp của nàng khiến cho phòng tuyến cuối cùng trong lòng Phượng Thương cũng sụp đổ.

“Khanh Khanh. . . . . .” Phượng Thương cố gắng khắc chế mình, không để cho mình khóc lên. Đàn ông không phải không rơi lệ, chẳng qua là chưa tới lúc thương tâm thôi.

“Ta ở đây, ta ở ngay đây!” Mộ Dung Thất Thất nhẹ nhàng vuốt ve Phượng Thương, khuôn mặt nhỏ nhắn dán lên tóc của hắn, cảm nhận được người trong ngực run rẩy, tim Mộ Dung Thất Thất cũng run rẩy theo.

Vì sao, vận mệnh có thể đùa cợt người ta như vậy? Vì sao, lại để cho Phượng Thương có quá khứ như vậy? Nếu như Phượng Tà chưa từng đem những lời này nói cho Phượng Thương nghe, thật là tốt biết bao a! Biết hắn sẽ thương tâm khổ sở, tại sao còn muốn đem chân tướng nói cho hắn biết, để hắn phải thừa nhận những điều này đây!

Hiện tại, Mộ Dung Thất Thất rốt cục cũng hiểu được những u buồn đau thương trong mắt của Phượng Thương là do đâu. Trước kia nàng cho rằng những thứ u buồn đó là do cái chết của Phượng Tà cùng Hoàn Nhan Minh Nguyệt, hôm nay mới biết, trong nội tâm nam tử này còn cất giấu một bí mật đau thương. Mà những chuyện cũ thương tâm như vậy, khiến cho đáy mắt hắn luôn hàm chứa nỗi đau khiến người ta không thể bỏ qua.

“Vương gia, vậy lúc chàng còn trong bào thai là thai độc?”

“Thai độc, vốn là mang trong thân thể của mẫu thân ta, ta nghĩ, hẳn là có liên quan với Đông Lỗ quốc. Hoàng hậu của Đông Lỗ quốc lúc trước cũng là nữ đệ tử của Bồng Lai đảo, ngoại tổ mẫu của nàng qua đời từ sớm. Tiếp đó ngoại tổ phụ lại cưới sư muội của ngoại tổ mẫu, đưa nàng lên làm hoàng hậu. Khi đó, mẫu thân của ta thân thể vẫn bình thường. Chẳng qua là nàng không hề nghĩ tới, mình lại trúng độc. . . . . .”

Quan hệ hoàng thất thật phức tạp! Mộ Dung Thất Thất sớm cảm thấy độc trên người Phượng Thương có cái gì đó không đúng lắm, không phải là trúng độc bình thường, không nghĩ tới lại có liên quan với Bồng Lai đảo!

Chỉ là, nhân tâm vì sao lại hiểm ác như vậy? Vì sao phải tàn nhẫn như vậy? Tại sao muốn tranh quyền đoạt lợi? Tại sao lại cứ tham luyến những đồ vốn không thuộc về mình như thế? Nhân tính rốt cuộc là thiện, hay là ác? Lòng người rốt cuộc là phức tạp, hay đơn giản? Tại sao muốn tạo ra nhiều bi kịch như vậy, để Phượng Thương phải gánh chịu tất cả những thứ này? “Vương gia!” Tâm tình trước nay chưa từng có nảy lên trong lòng Mộ Dung Thất Thất, nàng dường như hiểu được, vì sao Phượng Thương không ở trên đại điện tuyên bố bọn họ không phải là huynh muội, bởi vì thân phận của hắn quá phức tạp, liên quan đến Tần quốc khi xưa.

Nếu như người đương quyền Bắc Chu, Tây kỳ cùng Nam Phượng biết được hoàng thất Tần quốc trước kia còn lưu lại huyết mạch, thì cái Phượng Thương phải đối mặt, chính là sự đuổi giết của ba nước! Những thứ quyền quý kia, họ mất công mưu tính lâu như vậy mới giành lấy được thì làm sao còn có thể lưu lại mầm mống tai họa đây!

Thân phận của Phượng Thương, càng ít người biết càng tốt, nếu như bị bại lộ, sẽ mang họa diệt thân đến cho hắn. . . . . .

“Khanh Khanh, nàng biết không? Công chúa lúc có mang nàng, liền cùng tướng quân ước hẹn với ta, nếu họ sinh hạ nữ nhi, chắc chắn sẽ cho nàng làm tân nương của ta.”

“Khi đó, nàng vẫn còn đang ở trong bụng công chúa, thời điểm nàng ấy mang thai, nàng ấy thường để cho ta dán lên bụng nghe thanh âm của nàng. Vừa nghe, công chúa vừa nói cho ta biết, đây là tiểu tân nương của con a! Ngay lúc đó ta cảm thấy được mình thật hạnh phúc!”

“Nàng có biết không, khi nàng tháo kính Thủy Nguyệt xuống, tim ta thiếu chút nữa thì ngừng đập. Làm sao nàng lại đẹp như thế!” Chờ Phượng Thương một lần nữa ngẩng đầu lên, ướt át trong mắt đã biến mất không còn. (TNN: ca này miệng ngọt ghê =]])

“Một khắc kia, ta cảm thấy như được trời cao ân điển! Ta cứ nghĩ nàng đã đi theo tướng quân cùng công chúa, không nghĩ tới nàng còn sống trên đời này, còn sớm chiều chung đụng cùng ta, còn yêu ta! Mặc kệ là hôn ước cha mẹ định ra, hay là tình cảm ta và nàng từ quen biết nảy sinh, cuối cùng nàng vẫn là Khanh Khanh của ta, tân nương của ta, nàng nói xem, đây không phải ý nói chúng ta có duyên phận rất sâu sao, bất cứ chuyện gì cũng không thể chặt đứt?”

“Vương gia. . . . . .”

Mộ Dung Thất Thất không biết nên nói như thế nào để diễn tả tâm tình của mình lúc này, nàng cúi đầu, lần đầu tiên hôn lên trán Phượng Thương, đây là chuyện Phượng Thương thích làm nhất. Nghe nói, nếu như nam nhân thích hôn lên trán ngươi, chứng tỏ ngươi là người hắn thương yêu nhất, được hắn thương yêu lâu như vậy, hôm này nàng sẽ thương yêu hắn!

“Nếu như chàng là phu quân của ta, ta cũng sẽ vui vẻ.”

Phượng Thương hôn Mộ Dung Thất Thất, cạy mở đôi môi anh đào của nàng, thăm dò hương thơm của nàng.

Không có áp lực thân phận huynh muội, gánh nặng trong lòng Mộ Dung Thất Thất cũng hoàn toàn buông xuống. Đối với nụ hôn của Phượng Thương, Mộ Dung Thất Thất không hề cự tuyệt, nàng như con chim nhỏ, rúc vào trong ngực Phượng Thương, bàn tay nhỏ bé leo lên vai hắn, nhẹ nhàng mà chủ động đáp lại sự ôn nhu của hắn.

Hai người cùng tìm được cảm giác ấm áp trên thân thể của đối phương.

Hai người đều là cô nhi, phụ mẫu đều mất, hơn nữa cha mẹ của bọn họ cũng bị người ta tính toán, chết thảm trong tay ác nhân. Phượng Thương thẳng thắn nói ra sự thật, khiến cho những chướng ngại ngăn cách hai người hoàn toàn sụp đổ, đối với người yêu, hôn đến như si như say, phảng phất nụ hôn này như kéo dài cả thế kỷ.

Chờ tới khi khuôn mặt nhỏ nhắn của Mộ Dung Thất Thất đỏ lên, không thở nổi, Phượng Thương mới buông nàng ra.

Hiểu lầm được hóa giải, tảng đá trong ngực Mộ Dung Thất Thất rốt cục cũng bị đánh nát, cho nên tâm tình rất tốt, nụ cười còn mang hương vị hạnh phúc ngọt ngào.

Bỗng nhiên, Mộ Dung Thất Thất nghĩ đến một chuyện, cho nên đứng lên nhìn Phượng Thương hỏi, “Vương gia, chàng sẽ không bởi vì yêu ta, nên mới dựng lên một chuyện xưa để gạt ta chứ! Huynh muội yêu nhau ta không phản đối, nhưng là, huynh muội là họ hàng gần, sinh hạ hài tử sẽ không khỏe mạnh, dễ xuất hiện dị dạng!”

Thấy trên mặt tiểu nữ nhân này vẫn có nghi ngờ, Phượng Thương cười khẽ, điểm điểm lên cái mũi nhỏ xinh xinh của Mộ Dung Thất Thất.

“Khanh Khanh, chẳng lẽ nàng không biết, chỉ có huyết thống hoàng thất của Tần quốc mới có đôi mắt màu tím sao? Trong đó màu nho được xem là tôn quý nhất, là huyết thống thuần chánh nhất! Nếu không ta việc gì phải hao hết tâm tư che dấu mắt của mình chứ!”

“Tam quốc phân chia, tất cả hoàng thất Tần quốc, bao gồm cả trẻ nhỏ, cũng bị diệt sạch. Ta là người duy nhất sống sót, nếu bị người ta phát hiện, vậy thì đối mặt với ta sẽ chính là ba nước ——”

Phượng Thương nói như vậy, Mộ Dung Thất Thất lập tức ý thức được tình cảnh của hắn. “Vương gia, vậy người bên cạnh chàng có thể tin được không?” Mộ Dung Thất Thất nói tới người bên cạnh hắn, là những người đã thấy được màu mắt của hắn. Nếu như những người này không đáng tin, vậy đây không phải là phiền toái rồi sao?

Mộ Dung Thất Thất quan tâm như vậy, làm cho Phượng Thương rất vui mừng. Hắn nắm tay Mộ Dung Thất Thất, hôn một chút lên tay nàng rồi nói, “Bọn họ đều là người của ta, sẽ không phản bội ta. Người phản bội ta, đã sớm chết rồi.”

“Vậy thì tốt!” Mộ Dung Thất Thất dựa vào Phượng Thương, không có cấm kỵ tình yêu huynh muội, Mộ Dung Thất Thất liền khôi phục bộ dáng trước kia.”Vương gia, vậy bây giờ chàng muốn làm thế nào? Ngươi muốn làm hoàng đế sao? Muốn khôi phục lại Tần quốc sao?”

“Không muốn.” Phượng Thương lắc đầu.

“Tại sao? Nam nhân không phải đều có ham muốn với quyền lực sao?” Mộ Dung Thất Thất ngồi dậy, kinh ngạc nhìn Phượng Thương.

“Khanh Khanh, ta chỉ mê luyến nàng.” Trong giọng Phượng Thương mang mùi vị tán tỉnh, khiến Mộ Dung Thất Thất xấu hổ một trận, “Người ta nói thật! Chẳng lẽ chàng không nghĩ tới báo thù cho cha mẹ? Đoạt lại những thứ vốn thuộc về chàng?”

“Ha hả. . . . . .” Nghe Mộ Dung Thất Thất nói, Phượng Thương cười một tiếng, trong mắt phong tình vạn chúng, “Nước loạn, chịu khổ chính là dân chúng. Bốn nước chia đều thiên hạ, sống chung hòa bình đã hơn hai mươi lăm năm, nếu ta đánh vỡ cục diện bế tắc này, đối mặt sẽ là áp lực trước nay chưa từng có.”

“Hơn nữa, làm hoàng đế chưa chắc đã tốt. Ngồi ở địa vị cao, sẽ vì quyền lực, lạc mất nhân tâm, tiêu mất nhân tính, ta không muốn mình một ngày nào đó biến thành một kẻ lạnh lùng vô tình, tư lợi như vậy. Nếu ta không thích, ta sẽ không bước vào cái vòng thị phi đó, càng muốn nhận được, lại càng mất đi. Ta không muốn mất đi những điều vốn có, tỷ như nàng!”

“Bất quá, nếu Khanh Khanh muốn làm nữ nhân tôn quý nhất thiên hạ, vì nàng, ta nguyện ý!”

“Không! Ta không muốn!” Mộ Dung Thất Thất lắc đầu, tựa vào ngực Phượng Thương, “Mới vừa rồi, ta còn lo lắng, lo lắng Vương gia sẽ có ý nghĩ phục quốc, lo lắng Vương gia mê luyến quyền thế, tham lam phú quý. Hiện tại, ta nói xin lỗi với chàng, là ta nghĩ sai rồi. Ta không thích cái tôn quý chàng nói, ta chỉ muốn cùng người mình yêu ở chung một chỗ, bình an vượt qua quãng đời này. Đầu bạc răng long, không rời không bỏ!” “Khanh Khanh ——” Phượng Thương trong lòng cao hứng, nữ tử hắn chọn, quả nhiên bất đồng cùng người khác.

Hắn đã gặp qua nhiều nữ nhân, so với nam nhân còn ham mê quyền quý hơn, hơn nữa vì quyền quý mà giở thủ đoạn, hại người hại mình, từ đơn thuần trở nên phức tạp, từ thiện lương trở thành ác độc. Hắn còn lo lắng Mộ Dung Thất Thất sẽ thích quyền lực, không nghĩ tới, Mộ Dung Thất Thất lại như vậy, cũng rất hợp ý hắn. Nữ nhân của hắn, cũng sẽ nghĩ ý nghĩ giống hắn!

“Bất quá, nói đi cũng phải nói lại, nếu cái gì cũng không có, chỉ qua là dân chúng tầm thường, vậy cũng không được, chàng nói đúng không, Vương gia!” Mộ Dung Thất Thất cười một tiếng, ánh mắt sáng ngời lóe lên tia giảo hoạt, “Huống chi, Hoàn Nhan Liệt là kẻ thù của chàng và ta, mặc dù chúng ta muốn buông tha, nhưng có người chưa chắc đã nguyện ý.”

“Ý của nàng là?”

“Nếu Phượng Tà và Hoàn Nhan Minh Nguyệt là cha mẹ ta, mà cái chết của bọn họ có liên quan tới Hoàn Nhan Liệt. Thì bất kể thế nào, ta cũng muốn báo thù cho bọn họ! Huống chi hai người bọn họ đối với chàng có ân cứu mạng, cũng có ơn dưỡng dục. Có câu công dưỡng dục còn hơn ơn sinh thành, chỉ bằng những thứ này, chúng ta cũng không thể bỏ qua cho Hoàn Nhan Liệt!”

Ý kiến của Mộ Dung Thất Thất lại lần nữa không mưu mà hợp với ý của Phượng Thương, vẻ mặt Phượng Thương bất khả tư nghị nhìn tiểu nữ nhân trước mặt, nàng thật sự là bảo vật ông trời đưa tới cho hắn, thậm chí ngay cả ý nghĩ nội tâm chân thực nhất của hắn cũng nói ra được.

Mặc kệ thân phận của hắn thế nào, mặc kệ Long Dục và Hạ uyển Oánh thế nào, những người đó và sự tình phát sinh, khi hắn chưa biết gì, hắn chỉ có thể từ miệng Phượng Tà kể lại mà suy đoán những chuyện đã xảy ra. Nhưng Phượng Tà và Hoàn Nhan Minh Nguyệt, tồn tại trong cuộc sống hàng ngày của hắn, cho hắn vô hạn quan tâm, vô hạn ấm áp, thay thế Long Dục và Hạ uyển Oánh, cho hắn tình thương yêu của cha mẹ, để hắn cảm nhận được ấm áp gia đình.

Cho nên, hắn có thể từ bỏ ý định phục quốc, từ bỏ báo thù, nhưng không thể từ bỏ cừu hận của Phượng Tà và Hoàn Nhan Minh Nguyệt. Những người kia làm hắn đánh mất cảm giác có một gia đình ấm áp, làm nữ nhân hắn yêu mến nhất mất đi cha mẹ, hắn sẽ không bỏ qua, một người cũng sẽ không!

“Khanh Khanh, nàng như vậy bảo ta như thế nào không thương đây!” Nữ nhân này, khiến hắn thương yêu tới tận đáy lòng rồi, hiện tại biết nàng là nữ nhi thân sinh của Phượng Tà cùng Hoàn Nhan Minh Nguyệt, hắn nguyện ý đem nàng yêu thương tới tận xương tủy, dùng tính mạng của mình yêu nàng!

Phượng Tà và Hoàn Nhan Minh Nguyệt, cũng là cha mẹ hắn, cho hắn rất nhiều. Tiếc rằng thời gian vội vã, âm dương cách biệt, hắn không cách nào báo đáp ơn của họ, chỉ có thể đem những thứ này, hoàn lại gấp bội trên người nữ nhi bọn họ. Hắn muốn làm cho nàng trở thành người hạnh phúc nhất trên thế giới này! Vĩnh viễn không có ưu sầu phiền não!

Trong vòng một ngày, Yên kinh Bắc Chu quốc, đã trải qua hai lần rung chuyển.

Một, chính là Mộ Dung Thất Thất sống qua đêm tân hôn, khiến cho cơ hồ nửa số người trong kinh thành thua tiền.

Thời điểm những người đem tiền đi đánh cược kia đang bi thương kêu trời trách đất thì lại có một tin tức khác khiến cho bọn họ hoàn toàn chấn động đem chuyện kia bay lên chín tầng mây đó là —— Mộ Dung Thất Thất cư nhiên là nữ nhi của Phượng Tà Đại tướng quân cùng Minh Nguyệt công chúa, là muội muội của Phượng Thương!

Thời điểm tin tức kia được truyền ra, tất cả mọi người đều ngây dại. Nếu như nói, thân phận Mộ Dung Thất Thất là nữ nhi của Phượng thị, vậy nàng tối ngày hôm qua cùng Phượng Thương chẳng phải là. . . . . . Trời ạ, loạn rồi!

Chờ tất cả mọi người đang đoán già đoán non, hơn nữa còn ảo tưởng khi huynh muội bọn họ triền miên hôm đại hôn, có người để lộ ra tin tức nho nhỏ.

Thì ra là, năm đó ở Nhạn Đãng sơn, Lý Thu Thủy cướp đi nữ nhi của Minh Nguyệt công chúa, cũng chính là Mộ Dung Thất Thất, đem nàng thành con gái của mình nuôi ở phủ Thừa Tướng, mục đích là vì trả thù Hoàn Nhan Minh Nguyệt cùng Phượng Tà.

Mà trước khi thành thân, Mộ Dung Thất Thất anh minh thần võ đã biết trước âm mưu của Lý Thu Thủy, liền cùng thân ca ca của mình tới làm giả hóa thật, dụ Lý Thu Thủy mắc câu, cuối cùng chân tướng rõ ràng, thật ra thì bọn họ đêm hôm qua không có xảy ra chuyện gì!

Từ trong cung truyền đến “Tin tức xác thật” , bách tính bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai là huynh muội, khó trách không tương khắc, thì ra là không có động phòng, Mộ Dung Thất Thất không có chuyện gì. Cho nên, mọi người lại bắt đầu quay về chuyện bọn họ thua tiền đánh cược.

Duy nhất thắng lợi trong lần đánh cuộc này là Quang Hoa công tử, mặc dù một Hắc y nhân thần bí cũng đánh cuộc một trăm ngàn, nhưng Quang Hoa công tử lại áp đảo đặt mười vạn hoàng kim a!

Mười vạn hoàng kim là nhân lên, còn không phải một trăm vạn sao ? Vừa nghĩ tới một trăm vạn hoàng kim, những lão bản trong sòng bạc kia đã gấp tới độ rơi nước mắt rồi. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Cho dù có đem bọn họ giết chết cũng không gom đủ một trăm vạn hoàng kim a!

Nhưng là, vô luận như thế nào, đã đánh cuộc, tất có thắng có thua. Nhóm ông chủ sòng bạc (đổ phường) trên đường cái chạy đôn chạy đáo, cùng nhau gom cũng chỉ có năm mươi vạn hoàng kim.

Còn thiếu năm mươi vạn, Quang Hoa công tử phái người tới ký kết hiệp nghị với bọn họ, một lần đánh cược này, làm Quang Hoa công tử biến hóa nhanh chóng, thành nửa lão bản (ông chủ) của phường cá cược, ba mươi phần trăm lợi nhuận mỗi tháng của tất cả sòng bạc đều phải nộp cho Quang Hoa công tử, cho đến khi bọn họ trả đủ năm mươi vạn hoàng kim mới thôi. Mà lợi tức mỗi tháng của cái khoản nợ này cũng quá mức rồi.

Bất quá, tốt xấu gì cũng còn để bọn họ bảo lưu lại sòng bạc của mình, không đến nỗi lưu lạc đầu đường. Những lão bản ở sòng bạc kia mặc dù cảm thấy Quang Hoa công tử ra tay quá ác, nhưng trong lòng đối với hắn cũng có chút cảm kích, ít nhất không có làm cho bọn họ đóng cửa, không để bọn họ mất chỗ làm ăn.

“Tiểu thư, vàng Vô Tình đã hảo hảo thu về, một phần gửi đến thiên hạ đệ nhất trang, một phần làm tiền vốn dự trữ.” Tô Mi làm xong tất cả, đem mọi chuyện hồi báo cặn kẽ cho Mộ Dung Thất Thất.

“Tốt! Không tệ! Trước không thể ép bọn họ quá mạnh, đợi đến thời điểm liền có thể thâu tóm.”

Mộ Dung Thất Thất sau khi biết chân tướng sự việc kia, tinh thần rất tốt. Còn Phượng Thương thẳng thắn nói lên thân thế của mình cùng nàng xong, liền vội vã đi ra ngoài. Mặc dù hắn chưa nói, nhưng Mộ Dung Thất Thất biết, Phượng Thương tìm người giải quyết tin đồn kia.

Dù sao ngày hôm qua nàng là Vương Phi, hôm nay liền biến thành trấn quốc công chúa, làm cho người ta không thể tưởng tượng nổi. Nếu có người ráp tâm gây rối tung tin loạn luân, vậy thì thật đáng sợ. Phượng Thương làm Nam Lân vương, trong tay hẳn là có một ít nhóm truyền tin thuộc về hắn, chuyện này có hắn đi dập lửa, Mộ Dung Thất Thất rất yên tâm.

“Tiểu thư, cô thật sự là nữ nhi của Phượng Tà cùng Hoàn Nhan Minh Nguyệt sao? Kia, kia cô gia cùng người không phải. . . . . .” Thấy trên mặt Mộ Dung Thất Thất vẫn bình tĩnh, Tô Mi cũng bình tĩnh không nổi nữa rồi.

Kể từ khi thánh chỉ của Hoàn Nhan Liệt đến Vương Phủ, chuyện này làm Tô Mi thiếu chút nữa hôn mê, mặc dù nàng cố gắng giữ tỉnh táo, đi xử lý chuyện thu tiền đánh cược Mộ Dung Thất Thất dặn lúc trước, nhưng chuyện này vẫn như cái gai đâm vào trong lòng Tô Mi, làm cho nàng thật sự không nhịn được.

“Không phải làm sao?” Mộ Dung Thất Thất buông chuyện đang làm trong tay ra, bình tĩnh nhìn Tô Mi hỏi. Cái tiểu cô nương này đi theo mình sáu năm, sự ân cần trong mắt đối với mình là thật, lo lắng cũng là thật, Tô Mi cùng Tố Nguyệt, là người nàng tín nhiệm, chẳng qua thân phận của Phượng Thương quá mức đặc thù, chuyện này càng ít người biết càng tốt, nàng bây giờ còn phải giấu diếm cả bọn họ. Thấy Mộ Dung Thất Thất bình tĩnh như vậy, Tô Mi càng khẳng định Mộ Dung Thất Thất bị kích thích. Đi theo Mộ Dung Thất Thất lâu như vậy, Tô Mi biết, tâm tình Mộ Dung Thất Thất càng dao động, ngoài mặt càng bình tĩnh, nàng nhất định là thương tâm khổ sở cực kỳ, cho nên ngoài mặt mới gió êm sóng lặng như vậy.

“Tiểu thư, người khổ sở thì khóc đi! Có nô tỳ, có Tố Nguyệt, chúng ta cũng sẽ phụng bồi người, người đừng lén thương tâm một mình trong lòng!”

Mộ Dung Thất Thất như vậy, khiến cho tâm Tô Mi cũng đau. Mặc dù bên ngoài, danh tiếng Độc Tiên Nhi rất vang dội, nhưng Tô Mi biết, Mộ Dung Thất Thất chỉ là một người đơn thuần, đôi khi thậm chí vô cùng trẻ con.

Mộ Dung Thất Thất cùng Phượng thương tình cảm tốt như vậy, chuyện này nhất định đả kích rất lớn đối với nàng ! Nếu như Mộ Dung Thất Thất khóc lớn đại náo, hoặc là giết người phóng hỏa để phát tiết, Tô Mi cảm thấy những thứ này cũng không quá, nhưng nàng không nói tiếng nào, yên lặng, giống như không có chuyện gì, điều này thật sự rất không ổn, làm cho người ta cảm thấy quá bất ngờ rồi!

“Tô Mi, ta không sao. . . . . .”

Không đợi Mộ Dung Thất Thất nói xong, Tô Mi đã kéo Mộ Dung Thất Thất, “Tiểu thư, mặc dù người là tiểu thư, nhưng là nô tỳ vẫn đối đãi người như muội muội của mình! Gặp phải chuyện như vậy, trong lòng tiểu thư nhất định khổ sở, tâm đau đớn! Tiểu thư, đừng làm bộ kiên cường, khóc lên đi! Cứ coi ta là tỷ tỷ của người, ở trong ngực ta khóc đi!”

Tô Mi như vậy, khiến cho Mộ Dung Thất Thất dở khóc dở cười. Nha đầu này a! Nghe được giọng nói sắp khóc của Tô Mi, Mộ Dung Thất Thất không nhịn được buông Tô Mi ra, “Tô Mi, chuyện không phải như ngươi nghĩ, thật sự ta là nữ nhi thân sinh của Phượng Tà, điểm này là thật. Nhưng ta thích Vương gia cũng là thật, sẽ không vì vậy mà từ bỏ!”

“Nói rất hay!” Một giọng nói truyền đến, Hoàn Nhan Khang đứng ở ngoài cửa, vừa thấy Mộ Dung Thất Thất, Hoàn Nhan Khang liền la hoảng lên.

“A a a! Ngươi là biểu tẩu sao? Ngươi thật sự là biểu tẩu sao? Ngươi xác định cũng khẳng định là biểu tẩu của ta sao? Tại sao bộ dáng thay đổi hoàn toàn như vậy? Chẳng lẽ trước kia ngươi đeo mặt nạ da người? Biểu tẩu, tiểu đệ thật là có mắt không biết Thái Sơn a! Ta lại còn nói ngươi là người quái dị, ánh mắt ta khẳng định lúc ấy bị che mờ rồi a!” (TNN : haha ca này dễ thương ghê =]])

“Ngươi đến đây làm gì?” Tiểu thư thương tâm như vậy, Hoàn Nhan Khang còn tới trêu ghẹo, khiến cho tâm tình Tô Mi hoàn toàn hỏng bét, “Ngươi là đến xem náo nhiệt sao?”

“Không, ta thật không phải ——”

Cảm xúc của Tô Mi thay đổi thất thường, khiến cho Hoàn Nhan Khang cảm thấy không giải thích được, “Ta chỉ là nghe nói chuyện của biểu tẩu, nên tới ủng hộ biểu tẩu một chút . Mặc dù ta biết hiện tại hẳn nên gọi ngươi làbiểu muội, nhưng là, ta cảm thấy gọi biểu tẩu thuận miệng hơn. . . . . .”

“Biểu tẩu, bất kể ngươi là ai, thân phận là gì, ta đều ủng hộ ngươi cùng biểu ca!”

Lời nói của Hoàn Nhan Khang còn chưa dứt, trên đầu đã bị Tô Mi đánh. “Ai nha nha, bé hạt tiêu này, ngươi làm gì a! Rất đau đó, ngươi có biết hay không!”

“Ai bảo ngươi nói bừa a! Tiểu thư là muội muội của Vương gia, huynh muội ở chung một chỗ, chẳng phải làm cho tiểu thư nhà ta bị người ta chửi rủa sao ? Đầu óc ngươi làm sao vậy, làm sao có thể để tiểu thư chúng ta làm ra cái sự tình đó!” Vốn tâm tình Tô Mi chất chứa ở trong lòng, hiện tại liền ầm ầm phát tiết ra ngoài.

“Vậy thì có cái gì! Chỉ cần bọn họ thật lòng yêu nhau, tại sao còn phải để ý cách nhìn của người đời a! Chẳng lẽ tình yêu không thể phá bỏ hết thảy các trở ngại sao? Nếu chuyện mình muốn làm còn để ý tới cách nhìn của người khác, vậy sống còn có ý nghĩa gì nữa!” (TNN : Hảo \*đập bàn\*)

Hoàn Nhan Khang nói…, như một bóng đèn, chiếu sáng nội tâm Mộ Dung Thất Thất . Đúng a! Bây giờ nghĩ lại, những do dự băn khoăn kia của nàng đúng là không có tự tin chút nào, nàng là người xuyên qua, thế nhưng còn kém hơn Hoàn Nhan Khang.

“A Khang, cám ơn ngươi!” Mộ Dung Thất Thất chân thành cảm tạ Hoàn Nhan Khang đã thức tỉnh mình. Còn nhăn nhó nữa, đó chính là làm bộ rồi! Vì sao cứ gặp phải chuyện của Phượng Thương, nàng liền mất đi tính cách kiêu ngạo hàng ngày! Cho dù Phượng Thương là thân ca ca của nàng, nếu yêu rồi, cho dù chết cũng muốn yêu! Huống chi Phượng Thương cùng nàng cũng không có quan hệ huyết thống, thì càng không nên cố kỵ hết thảy thương yêu này!

Mộ Dung Thất Thất cảm tạ khiến cho Hoàn Nhan Khang kinh ngạc, sau đó lộ ra nụ cười hào phóng, “Tạ ơn gì! Đại ân không lời nào nói hết được! Bất quá nói lại, ở bên ngoài, ta sẽ gọi ngươi là biểu muội, tránh những người kia bắt lỗi, rồi lại ở trước mặt phụ hoàng ta niệm kinh, ta chịu không được những tiểu tử cổ hủ kia! Chẳng qua là, đột nhiên có thêm một biểu muội như hoa như ngọc thế này, ta thật không quen a!”

Hoàn Nhan Khang đến, làm cho không khí trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Nhìn đến Hoàn Nhan Khang liếc mắt đưa tình với Tô Mi trước mặt, Mộ Dung Thất Thất nghĩ tới Hoàn Nhan Liệt, nếu như ngày nào đó, nàng và Phượng Thương, đứng ở phía đối lập với Hoàn Nhan Liệt, như vậy Hoàn Nhan Khang làm bằng hữu của bọn họ, có phải hay không sẽ khó xử?

“Ngươi hôm nay tới tìm tiểu thư chúng ta, chắc cũng không phải chỉ tới xem náo nhiệt a!” Tô Mi thấy Mộ Dung Thất Thất tâm tình tốt lên, cũng vui vẻ rất nhiều, những thứ này đều do công của Hoàn Nhan Khang nói mấy câu kia. Mặc dù nói như vậy, không có gì đạo lý, nhưng tiểu thư thích, vui vẻ là tốt rồi.

“A, đúng rồi, ngươi không nói, ta cũng quên mất việc chính. Biểu tẩu, mẫu phi ta muốn mời ngươi đến Tĩnh Tâm điện thưởng trà ——”

Lúc nói lời này, vẻ mặt Hoàn Nhan Khang có chút không được tự nhiên, tựa hồ mang theo một tia chán ghét đối với Đức Phi, mặc dù xảy ra rất nhanh, nhưng Mộ Dung Thất Thất vẫn nhạy cảm bắt được.

“Thưởng trà?” Mộ Dung Thất Thất tự nhận tình cảm cùng Lâm Khả Tâm cũng không có thâm hậu như vậy, hiện tại thân phận của nàng mới vừa công khai, Lâm Khả Tâm liền cho người tới đây, bên trong rốt cuộc có dụng ý gì?

“Được rồi, ta sẽ đi!”

Trong lòng Hoàn Nhan Khang không khỏi bội phục Mộ Dung Thất Thất, mặc dù gọi nàng là biểu tẩu, nhưng một tiếng này đầy kính nể, là chân thành. Hiện tại thấy mẫu phi có khả năng sẽ tính kế Mộ Dung Thất Thất, Hoàn Nhan Khang làm sao có thể nhẫn nhịn được.

“Ngươi bây giờ là trấn quốc công chúa, địa vị thậm chí ở trên cả công chúa ruột của phụ hoàng, cho nên, trong cung sẽ có một số nữ nhân đánh chủ ý lên người ngươi.”

Nghĩ đến Đức Phi vội vàng gọi hắn tiến cung, nói với hắn những lời đó, Hoàn Nhan Khang liền không nhịn được cười lạnh. Bởi vì … cuộc thi tranh tài bốn nước lần này, Hoàn Nhan Khang cùng Mộ Dung Thất Thất thân thuộc, cho nên Lâm Khả Tâm mới tìm tới Hoàn Nhan Khang, để cho hắn ra mặt mời Mộ Dung Thất Thất, như vậy Mộ Dung Thất Thất cũng sẽ không cự tuyệt.

“Cái gì! Đánh chủ ý lên tiểu thư? Vậy tiểu thư có gặp nguy hiểm hay không?” Tô Mi vừa nghe nói thế, nóng nảy, lập tức đứng lên, hận không thể lập tức chạy vào cung giết chết mấy nữ nhân ghê tởm kia.

Thấy Tô Mi không hiểu được ý tứ lời nói của mình, Hoàn Nhan Khang cười. Nha đầu này, tâm tư thật đơn thuần, đại não cũng đơn giản, có lẽ chính bởi vì nàng nóng nảy cùng đơn giản, mới hấp dẫn mình! Trong cung nữ nhân tranh đấu khiến hắn phiền chán, cũng cảm thấy ác tâm. Chỉ có ở bên cạnh Tô Mi, Hoàn Nhan Khang mới cảm thấy cả người thoải mái. Không có tâm cơ, nữ nhân trong sáng, thật tốt!

Thấy Hoàn Nhan Khang không giải thích nguyên nhân, chỉ hướng về phía mình cười khúc khích, Tô Mi giận, đập vào đầu Hoàn Nhan Khang , “Ngươi mau nói a! Rốt cuộc là ai muốn tính toán tiểu thư của chúng ta a? Có phải hay không là mẹ ngươi a? Ngươi nói, là người nào?”

Tô Mi đánh khiến cho Hoàn Nhan Khang đau đến nhe răng trợn mắt, hắn ôm đầu, làm bộ rất đau kêu lên, “Ai nha nha, đau chết mất! Ai nha nha, mưu sát chồng a!”

“Mưu cái đầu ngươi a!” Mặc dù ngoài miệng nói như vậy, Tô Mi vẫn nhịn không được đi qua nhìn, “Thật rất đau sao? Cho ta nhìn một chút!”

“Ngươi nhìn đi ——” Hoàn Nhan Khang ủy khuất bĩu môi, đưa đầu mình ra cho nàng nhìn.

Nhìn Hoàn Nhan Khang bị mình đánh thành như vậy, Tô Mi một trận ảo não. Nàng ra tay khí lực thật lớn, hạ thủ không phân nặng nhẹ, hoàng tử như Hoàn Nhan Khang da mịn thịt mềm, khi nào thì bị đập như vậy đâu!

“Thật xin lỗi, thật xin lỗi, ta không phải cố ý!” Tô Mi lập tức cầm thuốc bôi cho Hoàn Nhan Khang, “Ngươi nhanh một chút nói đi ! Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra a! Nói một nửa, thật là ức chết người rồi!”

Tô Mi cùng Mộ Dung Thất Thất chủ tớ tình thâm, Hoàn Nhan Khang hiểu rõ, thấy Tô Mi gấp gáp chuyện của Mộ Dung Thất Thất như vậy, hắn liền dứt khoát nói rõ ra.

“Trong lịch sử hoàng thất… công chúa cưng chiều nhất mới có tư cách làm trấn quốc công chúa. Hơn nữa trấn quốc công chúa được quyền tham gia vào chính sự triều đình, trong tay cũng có binh quyền, là vinh quang cao nhất, cũng là tượng trưng cho thân phận quyền lợi.”

“Phụ hoàng sắc phong biểu tẩu làm trấn quốc công chúa, nói vậy trong lòng phá lệ thương yêu biểu tẩu, sau này còn không biết sẽ ban thưởng những gì cho biểu tẩu. Hiện tại, hoàng hậu cùng mẫu phi ta đều đánh đánh chủ ý lên người biểu tẩu, có con dâu tôn quý như vậy, địa vị của các nàng sẽ được củng cố!”

Hoàn Nhan Khang nói rõ ràng như thế, đã không dễ dàng, một bên là Mộ Dung Thất Thất, một bên là mẹ đẻ của hắn, hắn có thể đem dụng tâm của những nữ nhân trong cung kia nói ra với mình, Mộ Dung Thất Thất biết, Hoàn Nhan Khang là thật tâm trợ giúp nàng.

“Cám ơn ngươi, a Khang!”

“Ha ha, không cần khách khí!” Hoàn Nhan Khang khoát khoát tay, nhưng sau một khắc, vẻ mặt trở nên trầm trọng.”Thật ra thì hẳn là ta nên nói lời xin lỗi mới đúng, mẫu phi ta thật sự là quá đáng. Bất quá nàng là mẫu phi của ta, ta không có khả năng làm thế nào với nàng.”

“Biểu tẩu, ta biết tính cách của ngươi có cừu tất báo, hôm nay ta đem những điều này thẳng thắn nói cho ngươi, cũng có tư tâm của ta. Ta muốn nhờ ngươi giúp một việc, nếu ngày sau, mẫu phi ta có làm cái gì có lỗi với ngươi, mong ngươi nể mặt ta, lưu cho nàng một con đường sống. Coi như ta van ngươi!”

Hoàn Nhan Khang thành khẩn thẳng thắn, khiến cho Mộ Dung Thất Thất nghĩ tới khi ở khảo nghiệm tầng thứ sáu của bảo tháp, Hoàn Nhan Khang ôm gương khóc gọi mẫu phi. Xem ra, Hoàn Nhan Khang thật tâm vô cùng yêu thương mẫu phi của mình, chẳng qua là, Lâm Khả Tâm vẫn say đắm quyền lợi, xem nhẹ mẫu tử thân tình. . . . . .

Lại nói Hoàn Nhan Khang bất cần đời, cũng là giả bộ thôi, vị hoàng tử này nhìn thì vẻ vang, thật ra thì cũng chỉ là hi vọng nhận được tình thương của mẹ mà thôi.

“Được!” Mộ Dung Thất Thất sảng khoái trả lời, khiến Hoàn Nhan Khang thở phào nhẹ nhỏm. Chỉ cần Lâm Khả Tâm không quá phận, Mộ Dung Thất Thất sẽ không xuất thủ với nàng, hi vọng mẫu phi tự giải quyết cho tốt, không nên tính toán nhiều như vậy!

“Thật ra thì, mẫu phi ta muốn tác hợp ngươi với nhị ca, bất quá, ngươi có biểu ca, trong lòng tự nhiên sẽ không để ý tới người khác. Chỉ là nhị ca ta tâm tư thâm trầm, biểu tẩu ngàn vạn lần hãy cẩn thận!”

Hoàn Nhan Khang liên tục dặn dò, làm Mộ Dung Thất Thất rất cảm kích. Vị hoàng tử này, quả thực chính là một đóa hoa tuyệt thế của hoàng thất Bắc Chu. Sinh trưởng trong hoàng thất, lại có thể giữ lại cho mình phẩm tính chính trực, Hoàn Nhan Khang thật sự là người không tồi!

Nghĩ như vậy, Mộ Dung Thất Thất nhìn về phía Tô Mi. Hai người này thật là xứng đôi, nếu có thể để bọn họ ở chung một chỗ, vậy sẽ trở thành một đoạn giai thoại!

“Công chúa, thánh chỉ đến!” đúng lúc ấy, Phượng Tề cung kính đến trước mặt Mộ Dung Thất Thất, “Xin ngài di giá đến tiền thính!”

“Phượng bá, ngươi đừng khách khí như vậy, ta có chút không chịu nổi. Hãy đối với ta như bình thường đi! Để một vị lão nhân gia làm như vậy, sẽ làm ta giảm thọ!” Phượng Tề cung kính đối với mình, Mộ Dung Thất Thất có thể cảm giác được, đó là một loại tôn kính mà lão nhân Phượng gia đối với chủ nhân Phượng gia. “Vương gia!” Tâm tình trước nay chưa từng có nảy lên trong lòng Mộ Dung Thất Thất, nàng dường như hiểu được, vì sao Phượng Thương không ở trên đại điện tuyên bố bọn họ không phải là huynh muội, bởi vì thân phận của hắn quá phức tạp, liên quan đến Tần quốc khi xưa.

Nếu như người đương quyền Bắc Chu, Tây kỳ cùng Nam Phượng biết được hoàng thất Tần quốc trước kia còn lưu lại huyết mạch, thì cái Phượng Thương phải đối mặt, chính là sự đuổi giết của ba nước! Những thứ quyền quý kia, họ mất công mưu tính lâu như vậy mới giành lấy được thì làm sao còn có thể lưu lại mầm mống tai họa đây!

Thân phận của Phượng Thương, càng ít người biết càng tốt, nếu như bị bại lộ, sẽ mang họa diệt thân đến cho hắn. . . . . .

“Khanh Khanh, nàng biết không? Công chúa lúc có mang nàng, liền cùng tướng quân ước hẹn với ta, nếu họ sinh hạ nữ nhi, chắc chắn sẽ cho nàng làm tân nương của ta.”

“Khi đó, nàng vẫn còn đang ở trong bụng công chúa, thời điểm nàng ấy mang thai, nàng ấy thường để cho ta dán lên bụng nghe thanh âm của nàng. Vừa nghe, công chúa vừa nói cho ta biết, đây là tiểu tân nương của con a! Ngay lúc đó ta cảm thấy được mình thật hạnh phúc!”

“Nàng có biết không, khi nàng tháo kính Thủy Nguyệt xuống, tim ta thiếu chút nữa thì ngừng đập. Làm sao nàng lại đẹp như thế!” Chờ Phượng Thương một lần nữa ngẩng đầu lên, ướt át trong mắt đã biến mất không còn. (TNN: ca này miệng ngọt ghê =]])

“Một khắc kia, ta cảm thấy như được trời cao ân điển! Ta cứ nghĩ nàng đã đi theo tướng quân cùng công chúa, không nghĩ tới nàng còn sống trên đời này, còn sớm chiều chung đụng cùng ta, còn yêu ta! Mặc kệ là hôn ước cha mẹ định ra, hay là tình cảm ta và nàng từ quen biết nảy sinh, cuối cùng nàng vẫn là Khanh Khanh của ta, tân nương của ta, nàng nói xem, đây không phải ý nói chúng ta có duyên phận rất sâu sao, bất cứ chuyện gì cũng không thể chặt đứt?”

“Vương gia. . . . . .”

Mộ Dung Thất Thất không biết nên nói như thế nào để diễn tả tâm tình của mình lúc này, nàng cúi đầu, lần đầu tiên hôn lên trán Phượng Thương, đây là chuyện Phượng Thương thích làm nhất. Nghe nói, nếu như nam nhân thích hôn lên trán ngươi, chứng tỏ ngươi là người hắn thương yêu nhất, được hắn thương yêu lâu như vậy, hôm này nàng sẽ thương yêu hắn!

“Nếu như chàng là phu quân của ta, ta cũng sẽ vui vẻ.”

Phượng Thương hôn Mộ Dung Thất Thất, cạy mở đôi môi anh đào của nàng, thăm dò hương thơm của nàng.

Không có áp lực thân phận huynh muội, gánh nặng trong lòng Mộ Dung Thất Thất cũng hoàn toàn buông xuống. Đối với nụ hôn của Phượng Thương, Mộ Dung Thất Thất không hề cự tuyệt, nàng như con chim nhỏ, rúc vào trong ngực Phượng Thương, bàn tay nhỏ bé leo lên vai hắn, nhẹ nhàng mà chủ động đáp lại sự ôn nhu của hắn.

Hai người cùng tìm được cảm giác ấm áp trên thân thể của đối phương.

Hai người đều là cô nhi, phụ mẫu đều mất, hơn nữa cha mẹ của bọn họ cũng bị người ta tính toán, chết thảm trong tay ác nhân. Phượng Thương thẳng thắn nói ra sự thật, khiến cho những chướng ngại ngăn cách hai người hoàn toàn sụp đổ, đối với người yêu, hôn đến như si như say, phảng phất nụ hôn này như kéo dài cả thế kỷ.

Chờ tới khi khuôn mặt nhỏ nhắn của Mộ Dung Thất Thất đỏ lên, không thở nổi, Phượng Thương mới buông nàng ra.

Hiểu lầm được hóa giải, tảng đá trong ngực Mộ Dung Thất Thất rốt cục cũng bị đánh nát, cho nên tâm tình rất tốt, nụ cười còn mang hương vị hạnh phúc ngọt ngào.

Bỗng nhiên, Mộ Dung Thất Thất nghĩ đến một chuyện, cho nên đứng lên nhìn Phượng Thương hỏi, “Vương gia, chàng sẽ không bởi vì yêu ta, nên mới dựng lên một chuyện xưa để gạt ta chứ! Huynh muội yêu nhau ta không phản đối, nhưng là, huynh muội là họ hàng gần, sinh hạ hài tử sẽ không khỏe mạnh, dễ xuất hiện dị dạng!”

Thấy trên mặt tiểu nữ nhân này vẫn có nghi ngờ, Phượng Thương cười khẽ, điểm điểm lên cái mũi nhỏ xinh xinh của Mộ Dung Thất Thất.

“Khanh Khanh, chẳng lẽ nàng không biết, chỉ có huyết thống hoàng thất của Tần quốc mới có đôi mắt màu tím sao? Trong đó màu nho được xem là tôn quý nhất, là huyết thống thuần chánh nhất! Nếu không ta việc gì phải hao hết tâm tư che dấu mắt của mình chứ!”

“Tam quốc phân chia, tất cả hoàng thất Tần quốc, bao gồm cả trẻ nhỏ, cũng bị diệt sạch. Ta là người duy nhất sống sót, nếu bị người ta phát hiện, vậy thì đối mặt với ta sẽ chính là ba nước ——”

Phượng Thương nói như vậy, Mộ Dung Thất Thất lập tức ý thức được tình cảnh của hắn. “Vương gia, vậy người bên cạnh chàng có thể tin được không?” Mộ Dung Thất Thất nói tới người bên cạnh hắn, là những người đã thấy được màu mắt của hắn. Nếu như những người này không đáng tin, vậy đây không phải là phiền toái rồi sao?

Mộ Dung Thất Thất quan tâm như vậy, làm cho Phượng Thương rất vui mừng. Hắn nắm tay Mộ Dung Thất Thất, hôn một chút lên tay nàng rồi nói, “Bọn họ đều là người của ta, sẽ không phản bội ta. Người phản bội ta, đã sớm chết rồi.”

“Vậy thì tốt!” Mộ Dung Thất Thất dựa vào Phượng Thương, không có cấm kỵ tình yêu huynh muội, Mộ Dung Thất Thất liền khôi phục bộ dáng trước kia.”Vương gia, vậy bây giờ chàng muốn làm thế nào? Ngươi muốn làm hoàng đế sao? Muốn khôi phục lại Tần quốc sao?”

“Không muốn.” Phượng Thương lắc đầu.

“Tại sao? Nam nhân không phải đều có ham muốn với quyền lực sao?” Mộ Dung Thất Thất ngồi dậy, kinh ngạc nhìn Phượng Thương.

“Khanh Khanh, ta chỉ mê luyến nàng.” Trong giọng Phượng Thương mang mùi vị tán tỉnh, khiến Mộ Dung Thất Thất xấu hổ một trận, “Người ta nói thật! Chẳng lẽ chàng không nghĩ tới báo thù cho cha mẹ? Đoạt lại những thứ vốn thuộc về chàng?”

“Ha hả. . . . . .” Nghe Mộ Dung Thất Thất nói, Phượng Thương cười một tiếng, trong mắt phong tình vạn chúng, “Nước loạn, chịu khổ chính là dân chúng. Bốn nước chia đều thiên hạ, sống chung hòa bình đã hơn hai mươi lăm năm, nếu ta đánh vỡ cục diện bế tắc này, đối mặt sẽ là áp lực trước nay chưa từng có.”

“Hơn nữa, làm hoàng đế chưa chắc đã tốt. Ngồi ở địa vị cao, sẽ vì quyền lực, lạc mất nhân tâm, tiêu mất nhân tính, ta không muốn mình một ngày nào đó biến thành một kẻ lạnh lùng vô tình, tư lợi như vậy. Nếu ta không thích, ta sẽ không bước vào cái vòng thị phi đó, càng muốn nhận được, lại càng mất đi. Ta không muốn mất đi những điều vốn có, tỷ như nàng!”

“Bất quá, nếu Khanh Khanh muốn làm nữ nhân tôn quý nhất thiên hạ, vì nàng, ta nguyện ý!”

“Không! Ta không muốn!” Mộ Dung Thất Thất lắc đầu, tựa vào ngực Phượng Thương, “Mới vừa rồi, ta còn lo lắng, lo lắng Vương gia sẽ có ý nghĩ phục quốc, lo lắng Vương gia mê luyến quyền thế, tham lam phú quý. Hiện tại, ta nói xin lỗi với chàng, là ta nghĩ sai rồi. Ta không thích cái tôn quý chàng nói, ta chỉ muốn cùng người mình yêu ở chung một chỗ, bình an vượt qua quãng đời này. Đầu bạc răng long, không rời không bỏ!”

“Khanh Khanh ——” Phượng Thương trong lòng cao hứng, nữ tử hắn chọn, quả nhiên bất đồng cùng người khác.

Hắn đã gặp qua nhiều nữ nhân, so với nam nhân còn ham mê quyền quý hơn, hơn nữa vì quyền quý mà giở thủ đoạn, hại người hại mình, từ đơn thuần trở nên phức tạp, từ thiện lương trở thành ác độc. Hắn còn lo lắng Mộ Dung Thất Thất sẽ thích quyền lực, không nghĩ tới, Mộ Dung Thất Thất lại như vậy, cũng rất hợp ý hắn. Nữ nhân của hắn, cũng sẽ nghĩ ý nghĩ giống hắn!

“Bất quá, nói đi cũng phải nói lại, nếu cái gì cũng không có, chỉ qua là dân chúng tầm thường, vậy cũng không được, chàng nói đúng không, Vương gia!” Mộ Dung Thất Thất cười một tiếng, ánh mắt sáng ngời lóe lên tia giảo hoạt, “Huống chi, Hoàn Nhan Liệt là kẻ thù của chàng và ta, mặc dù chúng ta muốn buông tha, nhưng có người chưa chắc đã nguyện ý.”

“Ý của nàng là?” “Nếu Phượng Tà và Hoàn Nhan Minh Nguyệt là cha mẹ ta, mà cái chết của bọn họ có liên quan tới Hoàn Nhan Liệt. Thì bất kể thế nào, ta cũng muốn báo thù cho bọn họ! Huống chi hai người bọn họ đối với chàng có ân cứu mạng, cũng có ơn dưỡng dục. Có câu công dưỡng dục còn hơn ơn sinh thành, chỉ bằng những thứ này, chúng ta cũng không thể bỏ qua cho Hoàn Nhan Liệt!”

Ý kiến của Mộ Dung Thất Thất lại lần nữa không mưu mà hợp với ý của Phượng Thương, vẻ mặt Phượng Thương bất khả tư nghị nhìn tiểu nữ nhân trước mặt, nàng thật sự là bảo vật ông trời đưa tới cho hắn, thậm chí ngay cả ý nghĩ nội tâm chân thực nhất của hắn cũng nói ra được.

Mặc kệ thân phận của hắn thế nào, mặc kệ Long Dục và Hạ uyển Oánh thế nào, những người đó và sự tình phát sinh, khi hắn chưa biết gì, hắn chỉ có thể từ miệng Phượng Tà kể lại mà suy đoán những chuyện đã xảy ra. Nhưng Phượng Tà và Hoàn Nhan Minh Nguyệt, tồn tại trong cuộc sống hàng ngày của hắn, cho hắn vô hạn quan tâm, vô hạn ấm áp, thay thế Long Dục và Hạ uyển Oánh, cho hắn tình thương yêu của cha mẹ, để hắn cảm nhận được ấm áp gia đình.

Cho nên, hắn có thể từ bỏ ý định phục quốc, từ bỏ báo thù, nhưng không thể từ bỏ cừu hận của Phượng Tà và Hoàn Nhan Minh Nguyệt. Những người kia làm hắn đánh mất cảm giác có một gia đình ấm áp, làm nữ nhân hắn yêu mến nhất mất đi cha mẹ, hắn sẽ không bỏ qua, một người cũng sẽ không!

“Khanh Khanh, nàng như vậy bảo ta như thế nào không thương đây!” Nữ nhân này, khiến hắn thương yêu tới tận đáy lòng rồi, hiện tại biết nàng là nữ nhi thân sinh của Phượng Tà cùng Hoàn Nhan Minh Nguyệt, hắn nguyện ý đem nàng yêu thương tới tận xương tủy, dùng tính mạng của mình yêu nàng!

Phượng Tà và Hoàn Nhan Minh Nguyệt, cũng là cha mẹ hắn, cho hắn rất nhiều. Tiếc rằng thời gian vội vã, âm dương cách biệt, hắn không cách nào báo đáp ơn của họ, chỉ có thể đem những thứ này, hoàn lại gấp bội trên người nữ nhi bọn họ. Hắn muốn làm cho nàng trở thành người hạnh phúc nhất trên thế giới này! Vĩnh viễn không có ưu sầu phiền não!

Trong vòng một ngày, Yên kinh Bắc Chu quốc, đã trải qua hai lần rung chuyển.

Một, chính là Mộ Dung Thất Thất sống qua đêm tân hôn, khiến cho cơ hồ nửa số người trong kinh thành thua tiền.

Thời điểm những người đem tiền đi đánh cược kia đang bi thương kêu trời trách đất thì lại có một tin tức khác khiến cho bọn họ hoàn toàn chấn động đem chuyện kia bay lên chín tầng mây đó là —— Mộ Dung Thất Thất cư nhiên là nữ nhi của Phượng Tà Đại tướng quân cùng Minh Nguyệt công chúa, là muội muội của Phượng Thương!

## 84. Chương 91

Chương 91: Dự tiệc

“Công chúa, đây là việc nô tài phải làm!”

Mọi hành động của Phượng Tề đều tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận của mình, hiện giờ biết rõ Mộ Dung Thất Thất chính là nữ nhi của đại tướng quân cùng công chúa, trong số mọi người thì Phượng tề là người kích động nhất.

Không nhiều người trong phủ biết rõ thân phận Phượng Thương, huyết mạch duy nhất của Phượng thị gia tộc là Mộ Dung Thất Thất đã mất mà được lại, cho nên đối với người của Phượng thị như lão đương nhiên là vui vẻ, kích động nhất.

Mộ Dung Thất Thất xuất hiện, làm cho huyết mạch Phượng thị vốn đã chặn đứng giờ lại một lần nữa kéo dài, Phượng gia, có hậu rồi! Điều này làm cho một người làm ở Phượng gia, sinh trưởng ở Phượng gia, đời đời đều thuần phục người Phượng gia như lão làm sao lại mất hứng đây!

“Phượng bá ——” Mộ Dung Thất Thất tinh tường cảm nhận được sự cung kính của lão đối mình, cũng không cự tuyệt, dưới sự dẫn dắt của Phượng Tề đi đến phòng khách.

Kính Đức công công bên người Hoàn Nhan Liệt đang ngồi ở đó, thấy Mộ Dung Thất Thất đi ra vừa kinh diễm vừa kinh ngạc, thất thần một lúc, sau đó, Kính Đức mới phát hiện mình vô lễ, liền vội cúi đầu, đem thánh chỉ giơ cao lên.

“Hoàng thượng có chỉ, công chúa không cần quỳ lạy, nô tài cũng không cần tuyên đọc, công chúa có thể trực tiếp mở ra xem.”

Mộ Dung Thất Thất mở thánh chỉ ra, ở trong đơn giản chỉ là ban cho một ít phần thưởng, sau đó khôi phục họ cho nàng. Hoàn Nhan Liệt tựa hồ rất tôn trọng suy nghĩ của Mộ Dung Thất Thất, trong thánh chỉ tự mình trưng cầu ý kiến của nàng, hỏi Mộ Dung Thất Thất muốn gọi tên là gì.

“Mẫu thân là vào ngày mùng bảy tháng bảy, lao lực thiên tân vạn khổ sinh ra ta, ta vẫn gọi là Thất Thất a!” Phượng Thất Thất, tên này tựa hồ không tệ! Mộ Dung Thất Thất trong lòng nghĩ vậy.

“Dạ ——” Kính Đức bận rộn dùng bút ghi xuống.

Lại thấy Hoàn Nhan Liệt đem Trường Thu cung ban thưởng cho mình, Mộ Dung Thất Thất nhẹ giọng nói, “Trường Thu cung? Cung này không phải của Nguyệt Quý phi sao? Ta không ở chỗ này!”

Hoàn Nhan Khang đứng bên cạnh Mộ Dung Thất Thất vừa nghe nói phụ hoàng muốn đem Trường Thu cung ban cho Mộ Dung Thất Thất, trong nội tâm lộp bộp rơi xuống. Trường Thu cung, trong lịch sử là chỗ ở của hoàng hậu, là nơi vinh sủng của cả hậu cung, phụ hoàng làm như vậy là có ý gì? Chẳng lẽ, phụ hoàng nghĩ muốn nâng Mộ Dung Thất Thất lên ——

“Công chúa, Nguyệt Quý Phi đã mất, Hoàng thượng cho người đem Trường Thu cung sắp xếp lại, sau này là nơi công chúa ở…”

“Không cần phải làm như vậy!” Mộ Dung Thất Thất lắc đầu, “Ta muốn ở Nam Lân Vương phủ! Ta không đi chỗ khác!”

Quả nhiên, giống với suy đoán của Hoàng thượng, Mộ Dung Thất Thất không muốn ở trong cung, muốn ở Nam Lân Vương phủ. Nhưng mà ý tứ của hoàng thượng….., Kính Đức nuốt nuốt nước miếng nói, “Công chúa, ý của hoàng thượng là, ngài nếu thỉnh thoảng vào cung ở một thời gian, có thể nghỉ tại Trường Thu cung. Trường Thu cung này là nơi tôn quý, kiểu dáng cung điện cũng như cảnh sắc đều đẹp nhất hoàng cung, rất thích hợp với công chúa!”

“Tiến cung, ta có thể tới chỗ ngoại tổ mẫu ở. Ngươi trở về nói cho Hoàng đế cữu cữu biết, Trường Thu cung ta không cần! Ở nơi có người chết, rất xui!”

Mộ Dung Thất Thất nói, khiến cho Kính Đức thiếu chút nữa cắn phải đầu lưỡi. Tất cả nữ nhân ai mà không muốn tới ở Trường Thu cung, ai không hy vọng có thể trụ vững ở Trường Thu cung, trở thành chủ nhân của Trường Thu cung? Vậy mà vị Trấn Quốc công chúa này trực tiếp nói một câu “Xui”, liền ném đi.

Khi Kính Đức hồi cung, ở trong ngự thư phòng đem lời nói của Mộ Dung Thất Thất lúc ở Nam Lân Vương phủ nói cho Hoàn Nhan Liệt biết, trong lòng không yên, lo lắng Hoàn Nhan Liệt sẽ nổi bão, không nghĩ tới đợi mãi, cũng không thấy gì lại nghe thấy Hoàn Nhan Liệt cười lớn nói, “Ha ha ha ha! Không hổ là nữ nhi của Minh Nguyệt! Không hổ là cháu ngoại của trẫm! Tốt! Tốt!”

Đi theo Hoàn Nhan Liệt lâu như vậy, chủ tử lúc nào cao hứng, lúc nào thì phẫn nộ, Kính Đức vẫn có thể nhận biết được. Nghe được tiếng cười này, xem ra Hoàn Nhan Liệt thật sự yêu mến vị Trấn Quốc Công chúa kia, xem ra, ngày vinh hoa phú quý của Mộ Dung Thất Thất tới rồi!

“Hoàng thượng, vậy Trường Thu cung này —— “

“Giữ lại! Cho người quét sạch sẽ, phân một đám người mới qua trông nom, phải nhu thuận nghe lời! Trẫm là Thiên Tử, lời vàng ý ngọc, Trường Thu cung chính là nhà mẹ đẻ của Thất Thất, nàng tùy thời đều có thể đến!”

“Dạ…” Chẳng biết tại sao, Kính Đức nghe giọng của Hoàn Nhan Liệt, lại thấy được sự sủng nịnh chưa từng có. Chỉ là thánh thượng nghĩ gì, hắn không dám đoán, hắn chỉ cần làm thật tốt bổn phận của mình là được rồi.

Hoàn Nhan Liệt đem Trường Thu cung ban cho Mộ Dung Thất Thất, tin này truyền ra, làm cho cả hậu cung gà chó không yên.

“Cái gì! Bệ hạ đem Trường Thu cung cho Mộ Dung Thất Thất?” Lâm Khả Tâm nghe tin tức như thế, sững sờ tại chỗ.Vốn nàng còn tưởng rằng Nguyệt Lan Chi chết, Trường Thu cung này liền rơi xuống tay mình, không nghĩ tới Hoàn Nhan Liệt lại ban cho Mộ Dung Thất Thất.

“Nương nương, Trấn Quốc công chúa đã lấy lại họ, bây giờ là Phượng Thất Thất!” Dư mama ở bên cạnh Lâm Khả Tâm nói, tranh thủ thời gian giúp nàng vỗ lưng, khiến cho tâm tình của nàng dịu xuống.

“Loảng xoảng——” Chung trà của Lâm Khả Lâm đổ lên trên mặt đất, “Bản cung mặc kệ nàng là cái gì, mama, Trường Thu cung là chỗ nào, đó là nơi hoàng hậu ở a! Ngươi nói, Hoàng thượng đây là có ý gì?”

Sự nổi giận của Lâm Khả Tâm sớm đã nằm trong dự liệu của Dư mama, nàng vội vàng nói “Nô tỳ không dám đoán thánh ý”, nhưng trong lòng lại nghĩ, ngươi đã biết đó là nơi để hoàng hậu ở, cái này còn phải hỏi sao!

“Hừ!” Lâm Khả Tâm cắn răng, khăn tay trong tay đã bị xoắn thành dây thừng. “Mama, ngươi nói ý của hoàng thượng, có phải là nói cho mọi người biết, hoàng hậu của quân vương tiếp theo chính là Phượng Thất Thất, đây là chuyện không thể nghi ngờ? Nói cách khác, ai chiếm được Phượng Thất Thất, chính là Hoàng đế kế nhiệm?”

Thấy Lâm Khả Tâm nói như vậy, Dư mama tự hỏi chốc lát, nhẹ gật đầu, “Nương nương, ngài nói có lý! Nói không chừng Hoàng thượng chính là có ý tứ này! Vẫn là nương nương tri kỷ, có thể hiểu được ý nghĩ của hoàng thượng!”

Dư mama nịnh hót, khiến cho tâm tình của Lâm Khả Tâm khá hơn một chút, “Phái người đến hỏi Ngũ hoàng tử, công chúa có đáp ứng dự tiệc hay không, sau đó lại cho người đi mời Nhị hoàng tử tiến cung!”

Trong Tĩnh Tâm điện, Lâm Khả Tâm tính toán làm sao để Hoàn Nhan Nghị chiếm được tâm của Mộ Dung Thất Thất, còn trong Cảnh Đức cung Lí Băng cũng giận tới mức lật bàn.

“Trường Thu cung? Đó là nơi một tiểu nha đầu có thể ở sao! Nàng ta cũng không nghĩ kĩ xem mình có bao nhiêu phân lượng!”

“Nương nương, nghe nói Trấn Quốc công chúa cự tuyệt, công chúa nói, chỗ kia có người chết, rất xui, nàng mới không ở!” Xuân Đào bên người Lí Băng đem những tin tức tìm hiểu được tới báo cáo cho Lí Băng biết.

“Hoàng thượng không tức giận?” Lí Băng vừa nghe thấy thế, vội vàng truy vấn chuyện sau đó.

“Không có!” Xuân Đào lắc đầu, “Hoàng thượng nghe xong rất cao hứng, còn nói công chúa cực kỳ giống Minh Nguyệt công chúa, sau đó vẫn muốn đem Trường Thu cung lưu lại cho nàng, nói Trường Thu cung này từ nay về sau sẽ là nhà mẹ đẻ của Trấn Quốc Công chúa!”

“Nhà mẹ đẻ, nhà mẹ đẻ…” Lí Băng trong miệng một mực nhớ kỹ từ này, đột nhiên, nhãn thần của nàng sáng lên, “Bản cung đã hiểu!”

Nhìn đến chủ tử nhà mình trên mặt hưng phấn, Xuân Đào có chút buồn bực, “Nương nương, ngài hiểu cái gì?” “Hoàng thượng, muốn thân càng thêm thân, muốn cho Trấn Quốc Công chúa biến thành con dâu của hắn —— “

Lí Băng càng nghĩ, càng cảm thấy cái này khả năng rất lớn. Mộ Dung Thất Thất đã đến đến tuổi lập gia đình, tự nhiên sẽ phải kết hôn. Hoàn Nhan Liệt sủng ái Mộ Dung Thất Thất như vậy, nhất định hi vọng con của mình có thể lấy nàng. Như vậy, rốt cuộc ai mới là người chọn lựa thích hợp nhất?

“Trường Thu cung, Trường Thu cung —— “

Lí Băng nhắc đi nhắc lại hai từ này, bừng tỉnh đại ngộ, “Trường Thu cung là biểu tượng cho hoàng hậu, Phượng Thất Thất làm chủ, nói cách khác, phu quân của nàng, mới là tân hoàng đế! Đúng! Nhất định là như vậy! Lúc trước Hoàng thượng yêu thương Minh Nguyệt công chúa như vậy, hiện tại yêu ai yêu cả đường đi lối về, dĩ nhiên sẽ càng sủng ái Phượng Thất Thất.”

“Hắn trước kia không chỉ nói qua một lần, hi vọng có được một nữ nhi của Minh Nguyệt công chúa, nhất định sẽ cho nàng tất cả những thứ tốt nhất trên đời. Hiện tại Trấn Quốc công chúa được nhận lại, Hoàng thượng nhất định đối với nàng sủng đến cực hạn. Đối với nữ nhân mà nói, trên thế giới này vị trí tôn quý nhất chính là hoàng hậu. Đúng! Đúng!”

Xuân Đào nhìn trên mặt hoàng hậu nương nương thần thái sáng lạng, đại khái cũng đoán được ý tứ.”Nương nương, Tĩnh Tâm điện bên kia, đã cho Ngũ hoàng tử đi mời Trấn Quốc Công chúa tới thưởng trà!”

“Thưởng trà?” Nghe Lâm Khả Tâm đã hành động, Lí Băng cười lạnh một tiếng, “Phượng Thất Thất được sủng ái, lấy được vinh hoa tôn quý vô cùng, như thế nào lại quan tâm tới một ly trà!”

Lí Băng gọi Xuân Đào tới, ở bên tai nàng nhẹ nói mấy câu, Xuân Đào gật gật đầu, lập tức ra khỏi Cảnh Đức cung.

Cẩm Huyền cung, Đông Phương Lam nghe Hoàn Nhan Liệt quyết định như vậy, nói liên tục hai tiếng “Hồ đồ” . Hoàn Nhan Liệt đối với Mộ Dung Thất Thất yêu thương, bà có thể hiểu được, nhưng nếu như vậy, không phải là biến Mộ Dung Thất Thất thành cái bánh thơm ngon cho mọi người thèm nhỏ dãi sao?

“Hoàng thượng chẳng lẽ không biết, hắn làm như vậy sẽ dẫn tới mâu thuẫn càng sâu hơn giữa các hoàng tử sao! Hơn nữa ai gia không muốn Thất Thất gả vào hoàng gia, ai gia chỉ cần nàng hạnh phúc là tốt rồi…”

Nghe Đông Phương Lam nói như vậy, Thanh cô đem những cung nữ hầu hạ trong cung đuổi đi, đi tới bên người Đông Phương Lam, “Tiểu thư, có việc này, nô tỳ không biết có nên nói hay không.”

Thanh cô như vậy, Đông Phương Lam đoán nàng đích thị là có chuyện gấp, lập tức gật đầu, “Nói đi, rốt cuộc là chuyện gì?”

Thanh cô ngoắc tay, dẫn theo một tiểu cung nữ tới diện kiến Đông Phương Lam, tiểu cung nữ nhìn thấy Đông Phương Lam, lập tức quỳ xuống dập đầu, “Thái hậu nương nương, nô tỳ oan uổng a! Nô tỳ không có ám sát Hoàng thượng!”

“Nàng là ——” nhìn cung nữ lạ mặt trước mắt, Đông Phương Lam có chút buồn bực, cung nữ này là ai? Vì sao vừa đến đã kêu oan?

“Tiểu thư, nàng là người của Trường Thu cung, là cung nữ lúc trước hầu hạ Nguyệt Quý Phi—— Xuân Hạnh.”

Thực ra là, ngày hôm qua, lúc Thanh cô đi Trường Thu cung thăm Hoàn Nhan Liệt đang bị thương, thấy được nữ tử có dung mạo tương tự Hoàn Nhan Minh Nguyệt, tuy rằng cô gái kia cuối cùng bị Kính Đức giết chết, nhưng lại khiến trong lòng Thanh cô nổi lên nghi ngờ.

Quả nhiên, buổi sáng hôm sau khi Hoàn Nhan Liệt tỉnh lại, liền hạ lệnh xử tử tất cả mọi người trong Trường Thu cung. Thanh cô thấy tình huống không ổn, cuối cùng sử dụng mưu kế nhỏ, cứu Xuân Hạnh, hiện tại dẫn nàng tới chỗ Đông Phương Lam.

Con mắt Xuân Hạnh sưng đỏ như quả hạnh đào, thanh âm nghẹn ngào, trong mắt đều là sợ hãi. Nhìn tiểu cung nữ này có bộ dáng đáng thương như vậy, Đông Phương Lam cho nàng đứng dậy đáp lời, nhưng Xuân Hạnh nhất định không chịu, chỉ luôn mồm kêu oan dùm cho Nguyệt Lan Chi.

“Tính tình nương nương rất tốt, bình thường chưa bao giờ trách phạt hạ nhân, cho dù nô tỳ có làm sai chuyện gì, nương nương cũng là vẻ mặt ôn hoà, một câu nói nặng cũng không có.”

“Nhưng bây giờ nương nương đột nhiên biến mất không bóng dáng, khắp nơi bên ngoài nói về nương nương, nói rằng nàng ám sát Hoàng thượng, nô tỳ thế nào cũng không khể tin! Thái hậu nương nương, nô tỳ nguyện ý dùng tánh mạng của mình đến đảm bảo, hoàng Quý Phi nương nương tuyệt đối không phải là người như vậy! Nàng mỗi lần nhìn thấy Hoàng thượng thì giống như chuột thấy mèo, nào có lá gan hành thích Hoàng thượng!”

Chuyện Nguyệt Lan Chi chết là chuyện không thể nào ngờ tới, những tiểu cung nữ đi theo nàng cũng không có nhiều lắm, cho nên sẽ không ở trước mặt Đông Phương Lam vì nàng mà giải oan.

Nghe xong lời nói của Xuân Hạnh, Đông Phương Lam nhíu mày. Nàng chưa từng gặp qua Nguyệt Lan Chi, chỉ biết là tần phi được sủng ái nhất trong hậu cung.

Từ khi Hoàn Nhan Minh Nguyệt cùng Phượng Tà chết, Đông Phương Lam một lòng tu phật, không hề hỏi đến chuyện của hậu cung.

Về chuyện hậu cung, Đông Phương Lam cũng đã nghe nói. Đơn giản là Hoàn Nhan Liệt cách một khoảng thời gian sẽ chuyên sủng một nữ tử, làm cho hậu cung ghen tuông huyên náo một phen. Chỉ là những chuyện này nàng cũng không xen vào, nên trong lòng cũng không có nhớ người nào.

Trong hậu cung, đó là chuyện của các nữ nhân, không liên quan đến một cụ bà như nàng. Cho nên, vô luận Hoàn Nhan Liệt sủng ai, thương ai, yêu ai, Đông Phương Lam đều không quan tâm, cho dù những phi tử kia ở trước mặt nàng nịnh nọt, nàng cũng sẽ không nhúng tay vào. Dần đà, những phi tần kia cũng sẽ không đến tìm nàng làm chủ, bên tai cũng thanh tịnh đi rất nhiều.

Đừng nói Nguyệt Lan Chi, cho dù những nữ nhân trước mà Hoàn Nhan liệt sủng ái tại Trường Thu cung, Đông Phương Lam đều chưa thấy qua.

Nàng nhiều năm ở trong chùa, cho nên lúc trở về cũng thích thanh tĩnh. Hơn nữa, Hoàn Nhan Liệt tựa hồ quá thiên vị những nữ nhân ốm yếu, những nữ nhân trong Trường Thu cung đều yếu đuối, trời nóng như vậy mà ra ngoài cũng mang theo mạng sa. Chiều chuộng như thế, khiến Đông Phương Lam càng chướng mắt, cũng lười đi triệu kiến những phi tần kia. Miễn cho mỹ nhân quý giá kia thân thể yếu, nhiễm bệnh, lại làm rạn nứt tình cảm mẫu tử bọn họ.

Hôm nay, nghe Xuân Hạnh vì Nguyệt Lan Chi kêu oan, hơn nữa thần thái kia không giống giả vờ, khiến Đông Phương Lam gật đầu, ý bảo nàng nói tiếp nữa.

Xuân Hạnh nghẹn ngào, đem chuyện bình thường Nguyệt Lan Chi sợ hãi Hoàn Nhan Liệt như thế nào, bị hắn ức hiếp nhục nhã thế nào, lại làm sao mà đẻ non, rồi mỗi lần Hoàn Nhan Liệt tra tấn thế nào, tất cả đều nói hết cho Đông Phương Lam.

Nghe Xuân Hạnh nói, Nguyệt Lan Chi đẻ non, là do Hoàn Nhan Liệt trong lúc nàng mang thai cưỡng chế sinh hoạt vợ chồng, hơn nữa sau khi đẻ non Hoàn Nhan Liệt còn không thèm để ý tới thân thể Nguyệt Lan Chi không khỏe, vẫn muốn hợp hoan, Đông Phương Lam chấn động, giống như căn bản không biết Hoàn Nhan Liệt thế này “Hoàng thượng sao có thể làm ra chuyện như vậy? Điều này sao có thể?”

“Hồi thái hậu nương nương , nô tỳ nói những câu này đều là thật! lão thái y vẫn giúp nương nương khám chữa bệnh có thể làm chứng!” thấy Đông Phương Lam hoài nghi lời nói của mình, Xuân Hạnh nóng nảy, lập tức dùng sức dập đầu xuống mặt đất.

“Thái hậu nương nương, Hoàng Quý Phi nương nương thật sự là oan uổng! Ngày đó sau khi Hoàng thượng vào Trường Thu cung, nương nương kêu nô tỳ chờ ở ngoài điện. Chính là, Hoàng Quý Phi nương nương sau khi đi vào cũng không có đi ra. Nương nương là người nhu nhược như vậy, lại bởi vì đẻ non nên thân thể bị thương, nàng làm sao có thể một mình rời Trường Thu cung! Càng không có khả năng ám sát Hoàng thượng, thỉnh thái hậu nương nương minh giám!”

Xuân Hạnh một lòng vì chủ tử mình giải oan, đầu nặng nề mà đập trên sàn nhà, sàn nhà rung động, không đầy một lát cái trán liền sưng đỏ, trầy da, máu tươi theo mũi của Xuân Hạnh mà rơi xuống, từng giọt rơi trên mặt đất.

“Thanh cô!” Đông Phương Lam gọi Thanh cô, Thanh cô vội vàng giữ chặt Xuân Hạnh, muốn đỡ nàng, không nghĩ tới Xuân Hạnh còn quật cường nói.”Thái hậu nương nương không đáp ứng yêu cầu của Xuân Hạnh, Xuân Hạnh sẽ không đứng dậy!”

“Làm càn!” Đông Phương Lam đập một chưởng trên bàn, “Ngươi hiện tại là uy hiếp ai gia sao? Ai gia ghét nhất là bị người khác uy hiếp! Người tới, đem cái tiểu cung nữ không hiểu chuyện này ra ngoài, loạn côn đánh chết!”

“Thái hậu nương nương, hoàng Quý Phi thật là oan uổng a! Xin thái hậu nương nương minh xét! Thái hậu nương nương, ngài như thế nào không suy nghĩ, vì cái gì trong mười năm, Trường Thu cung thay đổi những chín vị Quý Phi, những nữ nhân lúc trước rốt cuộc là đi đâu? Thái hậu nương nương, mạng người quan trọng a!”

Xuân Hạnh cầu khẩn, cũng không có được thương cảm của Đông Phương Lam. Thanh cô mặc dù có tâm giúp Xuân Hạnh, nhưng thái hậu ra lệnh, Thanh cô chỉ có thể cho người đem Xuân Hạnh dẫn đi. Chẳng bao lâu, đã có người tới nói Xuân Hạnh đã bị đánh chết.

“Chôn cất đi!” Đông Phương Lam xoay phật châu trong tay, cúi đầu, chờ một lúc lâu, thật lâu sau Thanh cô tiến đến, hướng Đông Phương Lam gật đầu, nàng mới nhẹ nhàng thở ra.

“Đứa bé kia có khỏe hay không? Có giấu đi được không?”

“Chỉ là bị thương ngoài da, nghỉ ngơi vài ngày thì tốt rồi. Thái hậu làm sao biết được trong Cẩm Huyền cung của chúng ta có người của hoàng thượng?”

“Ha hả, phổ thiên chi hạ mạc phi vương thổ, suất thổ chi tân mạc phi vương thần (khắp nơi dưới trời đâu cũng là đất nhà vua, suốt mặt đất, ai cũng là tôi tớ nhà vua). Thiên hạ này đều là của hoàng thượng, huống chi là trong cung!” phật châu trong tay Đông Phương Lam xoay chuyển, “Thanh cô, ngươi tự mình chiếu cố Xuân Hạnh, đừng để cho người khác phát hiện ra nàng. Qua chuyện này, ai gia muốn đích thân hỏi nàng về chuyện Trường Thu cung!” Trong ngự thư phòng, Kính Đức ở bên tai Hoàn Nhan Liệt nói mấy câu, Hoàn Nhan Liệt bỏ tấu chương đang phê trong tay ra nói “A? Thái hậu tự mình đem Xuân Hạnh dùng trượng đánh chết? Không có nhìn lầm? Xác định nàng đã chết sao?”

“Hồi hoàng thượng, đã chết rồi.”

“Vậy là tốt rồi! Ha ha, không nghĩ tới nha đầu kia lại có gan lớn như vậy, đi bẩm báo với hoàng thái hậu…”

“Hoàng thượng, thái hậu nương nương tuy không phải mẹ đẻ của ngài, nhưng đối với ngài cũng không tệ! Hơn nữa chưa bao giờ hỏi đến chuyện trong hậu cung.” Kính Đức thốt ra lời này, khiến Hoàn Nhan Liệt nở nụ cười, “Đúng vậy, mẫu hậu xác thực không tồi.”

Chuyện Xuân Hạnh, Hoàn Nhan Liệt nói một câu, mọi người đều tự hiểu, không ai nhớ rõ trong Trường Thu cung đã từng có một cung nữ như vậy, không ai biết có một cung nữ bị thái hậu đánh chết, cũng không có bất kì câu nghị luận nào…

Thân phận của Mộ Dung Thất Thất được công bố ra ngoài, không có bất kỳ lời đồn đại lung tung nào, cũng không có bất kỳ tin tức nào đối với nàng bất lợi, dư luận lại càng nhằm nhiều vào Lý Thu Thủy. Trong lúc nhất thời, trận chiến mười lăm năm trước ở Nhạn Đãng Sơn, một lần nữa bị lật trở lại, càng nhiều người bắt đầu thăm dò nguyên nhân thất bại của Phượng Tà ở Nhạn Đãng Sơn. Đương nhiên, cái này hết thảy đều do có người đứng sau khởi xướng —— Phượng Thương.

Thính Tùng lâu, Mộ Dung Thất Thất lười biếng tựa vào trong ngực Phượng Thương, tìm cái tư thế thoải mái nằm, lười biếng như con mèo nhỏ.

Sau khoảng thời gian thống khổ lần trước, hiện tại biết rõ thân phận của Phượng Thương, Mộ Dung Thất Thất có loại cảm giác như đang trong mây mù gặp được ánh sáng, tâm tình thoáng cái rộng mở, cộng thêm việc buôn bán ở sòng cá cược lãi đầy vàng bạc, khiến cho tâm tình của nàng đương nhiên rất tốt, trong miệng hát ra một điệu hát dân gian.

So với Mộ Dung Thất Thất, trong lòng Phượng Thương lại đang lo lắng một việc, chính là mục đích Hoàn Nhan Liệt đem Trường Thu cung ban cho Mộ Dung Thất Thất. Đặc biệt là lúc trên đại điện, ánh mắt Long Trạch Cảnh Thiên cùng Hoàn Nhan Hồng nhìn Mộ Dung Thất Thất, quả là có tham muốn chiếm lấy, khiến cho tâm tình của hắn rất khó chịu. Thực hận không thể móc mắt của hai người này xuống!

“Vương Gia, làm sao vậy?” thấy Phượng Thương nửa ngày không lên tiếng, Mộ Dung Thất Thất ngẩng đầu, bàn tay nhéo nhéo cái cằm của Phượng Thương hỏi, “Chàng đang suy nghĩ gì a?”

“Khanh Khanh ——” Phượng Thương nắm lấy tay Mộ Dung Thất Thất, đặt ở bên môi, khẽ cắn ngón tay của nàng, “Ta đang lo lắng…”

“Lo lắng?” Vừa nghe Phượng Thương nói như vậy, Mộ Dung Thất Thất lập tức nghiêm túc, ngồi dậy nhìn Phượng Thương, “Xảy ra chuyện gì rồi?”

Bộ dáng Mộ Dung Thất Thất khẩn trương, khiến cho tâm tình Phượng Thương khá lên nhiều, tay đem lọn tóc trên trán Mộ Dung Thất Thất vén lên, ngón tay phủ lên vuốt ve nốt ruồi chu sa đỏ thẫm trên trán nàng nói. “Khanh khanh, nàng đẹp như vậy, ta lo lắng sẽ có càng ngày càng nhiều người, muốn cướp đoạt nàng với ta—— “

Phượng Thương ăn dấm chua, khiến cho Mộ Dung Thất Thất “Xì” cười một tiếng, nàng còn tưởng cái gì, thì ra là cái này.”Vương Gia, trong lòng của ta chỉ có chàng, không có những người đó!”

Nói đến đây, Mộ Dung Thất Thất rời ngực Phượng Thương, giẫm lên mặt đất, tiện tay cầm lấy một cái trống nhỏ, bàn tay nhỏ bé vỗ nhè nhẹ đánh lên mặt trống, mũi chân chỉa xuống đất, đi theo nhịp trống nhẹ nhàng nhảy múa, khởi động bờ vai cùng vòng eo của mình, ngón tay ngoắc ngoắc hướng phía Phượng Thương.

“Trong lòng của ta chỉ có chàng không có bọn họ, chàng phải tin tưởng tình ý của ta không phải là giả, đôi mắt của ta vì chàng mà nhìn, lông mi của ta vì chàng mà mở, cho tới bây giờ đều không phải là vì bọn họ. Trong lòng của ta chỉ có chàng không có bọn họ, chàng phải tin tưởng tình ý của ta không phải là giả. Chỉ có chàng mới là mộng tưởng của ta, chỉ có chàng mới khiến ta lo lắng, trong lòng của ta không có bọn họ.”

“Từ ngày đó chàng cất bước về nhà, đêm hôm đó, thỉnh thoảng ta đem chính mình mà hận mắng, chỉ trách lúc đó ta không giữ chàng lại, đem tâm giao cho chàng, cho chàng hiểu rõ, trong lòng của ta không có hắn.”

Không giống với một ít ca khúc trước kia của Mộ Dung Thất Thất, bài hát này tiết tấu cảm giác đặc biệt mạnh mẽ, mà nàng theo tiết tấu, đập nhịp, vặn vòng eo, lúc nào cũng vứt cho Phượng Thương một cái mị nhãn, khiến cho tim của Phượng Thương cũng “thình thịch” nhảy lợi hại.

Nữ tử nhiệt tình này, khuôn mặt tràn đầy ánh sáng, trong ánh mắt khôi phục tự tin thường ngày, còn hàm chứa yêu thương. Từ trong miệng nàng hát thủ khúc này, tình cảm mãnh liệt bắn ra bốn phía, tràn đầy sức sống, Phượng Thương chưa từng nghe qua giai điệu kỳ quái như vậy, rồi lại lanh lảnh đọc thuộc lòng.

Cuối cùng, Mộ Dung Thất Thất xoay người, nhảy đến trong ngực Phượng Thương, nghiêm túc nhìn vào mắt của hắn, “Chỉ có chàng mới là mộng tưởng của ta, chỉ có chàng mới khiến ta lo lắng, trong lòng của ta không có bọn họ.”

Mộ Dung Thất Thất dùng phương thức thổ lộ này, có mới lạ, hơn nữa ca từ kia liên tục nói lên tâm tình, đem nội tâm của nàng thể hiện ra như vậy, khiến cho chút ít lo lắng vừa rồi của Phượng Thương đều quét sạch. Cái tiểu nữ nhân này a, thật là làm cho người ta không thể không yêu! Yêu, hơn nữa không có cách nào có thể tự kềm chế!

“Trong lòng của ta cũng chỉ có nàng, Khanh Khanh!”

Mặc kệ Long Trạch Cảnh Thiên, mặc kệ Hoàn Nhan Hồng, chỉ cần người trong lòng Mộ Dung Thất Thất là hắn, chỉ cần Mộ Dung Thất Thất kiên trì, hắn vì sao phải lo lắng đến những thứ kia! Nữ nhân tốt, tự nhiên sẽ có người theo đuổi, nhưng Mộ Dung Thất Thất là nữ nhân của hắn, để cho lũ ruồi bọ đáng chết kia đều cút hết đi! Nếu không biến, vậy thì hay hỏi xem đao của hắn có để cho không!

Bởi vì Mộ Dung Thất Thất hát bài 《 trong lòng của em chỉ có anh không có bọn họ》, khiến cho hai người càng thêm thân thiết. Nhìn nữ nhân ngày đêm mình tưởng niệm ở ngay trước mắt, ánh mắt như nai con chớp chớp, nội tâm Phượng Thương bắt đầu rục rịch. Nếu như có thể, hắn thật sự rất muốn mau chóng bổ nhào lên người Mộ Dung Thất Thất!

“Khanh Khanh ——” Phượng Thương nuốt nuốt nước miếng, “Nếu như, ta là nói nếu như… Nếu như thân phận của ta thực sự là Phượng Thương, là Nam Lân vương, mà nàng lại là Phượng Thất Thất, vậy chúng ta đây làm thế nào tiếp tục?”

Đối với vấn đề của Phượng Thương cũng là điều khiến Mộ Dung Thất Thất suy nghĩ thật lâu. Tuy nhiên hoang mang giữa hai người đã bị giải khai, chỉ là trong mắt người ngoài, bọn họ vẫn là huynh muội ruột thịt a! Nếu như ở cùng một chỗ, thì sẽ là chuyện lớn trong thiên hạ.

“Vương Gia…” Mộ Dung Thất Thất tựa trong ngực Phượng Thương , “Không bằng, đợi sau khi báo thù cho phụ thân và mẫu thân xong, chúng ta lưu lạc thiên nhai, làm một đôi tình nhân khoái lạc ngao du thiên hạ đi!”

Mộ Dung Thất Thất cũng tự hỏi qua vấn đề này, nàng không hy vọng thân phận của Phượng Thương bị lộ ra ngoài. Vạn nhất, tam quốc không chịu buông tha cho huyết mạch của hoàng thất Tần quốc tiền triều, đến lúc đó sẽ lại chịu một phen đuổi giết. Không bằng ẩn cư trong giang hồ, làm một đôi thần tiên quyến lữ, vậy thật là tốt!

Mộ Dung Thất Thất nói, cũng chính là ý nghĩ của Phượng Thương. Hiện tại, Phượng Thương thật sự cảm thấy Mộ Dung Thất Thất chính là do trời ban ân cho hắn, trong lòng của hắn nghĩ gì, luôn bị Mộ Dung Thất Thất nói trúng, cảm giác tâm hữu linh tê như vậy, thật tốt.

“Khanh Khanh…” Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trơn bóng như ngọc của Mộ Dung Thất Thất, cùng cặp mắt phượng như họa kia, Phượng Thương quẫn bách một hồi, chần chờ lúc lâu, mới thốt ra một câu, “Khuya hôm nay ta có thể ngủ cùng nàng không… Ôm Khanh Khanh ngủ cảm giác thật tốt a… Cái kia, nếu nàng không đồng ý, ta có thể trở về…”

Một đại nam nhân, ngượng ngùng nói ra ý nghĩ của mình, hơn nữa không dám cùng mình đối mặt, chuyện này phát sinh trên người nam nhân yêu nghiệt này, khiến cho Mộ Dung Thất Thất muốn cười, lại càng thấy yêu thương Phượng Thương hơn.

Mộ Dung Thất Thất không nói chuyện, khiến cho nội tâm Phượng Thương càng thêm quẫn bách, ngượng ngùng. Hắn và Mộ Dung Thất Thất bây giờ đối với người ngoài là “Huynh muội”, huynh trưởng tá túc cùng phòng với muội muội, đối với danh dự của Mộ Dung Thất Thất sẽ có ảnh hưởng. Tuy rằng hắn xác thực hiểu rõ ý nghĩ của Mộ Dung Thất Thất, nhưng bây giờ còn không phải thời điểm.

“Nếu không, vẫn là chờ tới khi chúng ta rời khỏi mảnh đất thị phi này rồi nói sau…”

Phượng Thương đứng dậy rời đi, thời điểm ra tới cửa, bị Mộ Dung Thất Thất từ phía sau lưng ôm lấy hắn.

“Thịch thịch ——” tâm của Phượng Thương nhảy dồn dập, chẳng lẽ, chẳng lẽ…

“Vương Gia không thương ta sao?” Mộ Dung Thất Thất mang theo thanh âm u oán từ phía sau lưng Phượng Thương truyền đến, rõ ràng chán nản, mang theo u buồn nhàn nhạt, nghe thấy vậy trong lòng Phượng Thương cả kinh, vội vàng giải thích, “Không phải, khanh khanh, ta không phải có ý tứ này —— “

“Ta nghe nói, nam tử nếu thật sự yêu nữ tử, nhất định sẽ tìm cách cùng nàng sớm chiều ở chung, một lúc cũng không rời, cũng nhất định sẽ vắt hết óc suy nghĩ xem làm sao cho cả thể xác và tâm của nàng đều hoàn toàn thuộc về mình, sử dụng đủ loại thủ đoạn, trao đổi hoặc là chủ động hiến thân…biểu hiện của Vương Gia hiện tại, khiến cho nội tâm của ta rất khó chịu a! Chẳng lẽ là ta đối với Vương Gia không có quá nhiều mị lực, cho nên Vương Gia mới cho ta một bóng lưng lạnh lùng như vậy mà bỏ đi…” Mộ Dung Thất Thất u oán lên án, khiến cho Phượng Thương không làm được gì. Cái tiểu nữ nhân này. Vì sao, nàng lại không giống người thường như vậy, rõ ràng đáp ứng hắn, lại bày ra một bộ dáng tiểu nữ nhi bị ủy khuất, khiến cho hắn muốn yêu thương cũng không thể.

“Vương Gia, chàng thật sự yêu ta sao?” Phượng Thương xoay người, thấy được trong mắt của Mộ Dung Thất Thất bịt kín một tầng sương mù nhàn nhạt. Đều nói nước mắt của nữ nhân là trời ban cho để làm vũ khí lấy nhu thắng cương, hiện tại vũ khí này đã bị Mộ Dung Thất Thất dùng trên người Phượng Thương.

“Ta đương nhiên yêu nàng!” Phượng Thương biết rõ thân thể nhỏ bé trong ngực là đang làm nũng, lợi dụng hết thảy đặc quyền của nàng, đến thu phục hắn. Chính là, hắn lại cố tình muốn bị lợi dụng như vậy, bởi vì kiều mỵ của nàng, giọng nói của nàng, vẻ đẹp của nàng, chính là vì hắn mà nở rộ. Cho nên, hắn vui vẻ chịu đựng, cam tâm tình nguyện trở thành tù binh của nàng.

“Yêu ta thì liền lưu lại đi!”

Đạt được mục đích, Mộ Dung Thất Thất hướng môi Phượng Thương hôn, đợi lúc Phượng Thương nghĩ muốn hôn đáp trả lại nàng, Mộ Dung Thất Thất lại lui bước, rời ngực Phượng Thương, duỗi lưng một cái.

“Vậy—— hôm nay xảy ra nhiều chuyện, ta muốn đi tắm rồi ngủ!” (TNN: \*bịch\* ta đã đo đất ==! Đúng là ác nữ a)

Bước chân nhẹ nhàng như con mèo nhỏ, Mộ Dung Thất Thất rời khỏi tầm mắt của Phượng Thương, khiến cho hắn dở khóc dở cười. (TNN: đáng thương a~~)

Lúc Mộ Dung Thất Thất xuất hiện lần nữa, trên người đã thay đồ ngủ, mang theo mùi hoa thơm ngát. Mà Phượng Thương đã sớm nằm ở trên giường, chống đầu, xem sách trên tay, mãi đến lúc Mộ Dung Thất Thất xuất hiện mới buông ra.

“Ngủ ngon!” Không có bất kỳ do dự gì, Mộ Dung Thất Thất thoải mái nằm xuống chui vào trong ngực Phượng Thương.

Đêm qua, chính trong cái ôm ấm áp này, khiến cho Mộ Dung Thất Thất mới có một đêm ngủ ngon, không mộng mị như ngày thường. Ý thức được điểm này, Mộ Dung Thất Thất rốt cục khẳng định, mình hoàn toàn tín nhiệm Phượng Thương, rằng hắn sẽ không khi dễ, không lừa gạt nàng, cho nên mới yên lòng mà để cho Phượng Thương lưu lại như vậy.

Thăng trầm quá lớn suốt mấy ngày qua, khiến cho vừa lên giường, Mộ Dung Thất Thất đã hôn lên cặp môi đỏ mọng của Phượng Thương, nói với hắn một tiếng “Ngủ ngon” rồi nặng nề ngủ.

“Đứa trẻ này!” Nhìn tiểu nữ nhân đơn thuần không chút phòng bị nào ở trong ngực mình, giống như hài tử khờ dại, khóe miệng còn mang theo nụ cười ngọt ngào, một loại cảm giác gọi là hạnh phúc tràn đầy trong lòng Phượng Thương.

Vốn dĩ, nàng chính là tân nương của hắn a! Hiện tại đi một vòng lớn, nàng vẫn về tới ngực của hắn! Phượng Thương thật sự rất muốn khấu tạ trời xanh ân sủng. Tuy đã trải qua nhiều đau khổ như vậy, tuy hắn không có thân thể khỏe mạnh, nhưng là, trời cao đối đãi với hắn không tệ, cho hắn một tình yêu hoàn mỹ, cái này có tính là một loại bồi thường hay không?

Mộ Dung Thất Thất không biết Phượng Thương có nhiều tâm tình như vậy, nàng đã chìm vào trong mộng rồi. Cái ôm của Phượng Thương so với nàng tưởng tượng càng thêm ấm áp, càng làm cho nàng mê luyến, đã đâm đầu vào rồi, rốt cuộc cũng không thể ly khai.

Ngày thứ hai sau khi chân tướng được vạch trần, Hoàn Nhan Liệt thậm chí còn chiêu cáo thiên hạ, Mộ Dung Thất Thất là nữ nhi của Phượng Tà cùng Hoàn Nhan Minh Nguyệt, tên là Phượng Thất Thất, phong làm Trấn Quốc Công chúa, ban thưởng Trường Thu cung làm nơi ở của Trấn Quốc Công chúa.

Chiếu thư này vừa đưa ra, dẫn tới vô số người nghi ngờ, người thông minh có thể nhạy cảm bắt được ý tứ thay đổi chính quyền trong thánh chỉ, mà Đông cung Thái Tử Phi Dư Thi Thi chính là một trong số đó.

Từ khi Dư Thi Thi bị gỡ bỏ lệnh cấm, Hoàn Nhan Hồng cũng không cho nàng tiếp xúc với nhi tử Hoàn Nhan Kiệt nữa, chuyện này náo tới trước mặt hoàng thượng rồi mới cũng chịu yên lặng lại, cuối cùng Hoàn Nhan Kiệt vẫn về bên người Dư Thi Thi. Mặc dù có hoàng tôn dựa vào, nhưng Hoàn Nhan Liệt đưa ra chiếu thư này, khiến cho Dư Thi Thi nhạy cảm phát hiện ra một tia khác thường.

Tuy lúc thân phận của Mộ Dung Thất Thất được công bố ra ngoài, Dư Thi Thi cũng không có tại hiện trường, nhưng những người ở đó không ai không kinh diễm mỹ mạo của Mộ Dung Thất Thất, đều nói nàng là mỹ nhân thế gian khó gặp, được thừa kế từ Hoàn Nhan Minh Nguyệt, tụ hội mọi ưu điểm của cha mẹ, những lời này truyền tới, Dư Thi Thi cũng nghe được một ít.

Hoàn Nhan Minh Nguyệt là bực nào phong tư, Dư Thi Thi nhớ rất rõ ràng. Nàng kia, một cái nhăn mày, đều ưu nhã cao quý, cộng thêm dung mạo như hoa như ngọc, tính cách ôn nhu thân thiết, khiến mọi người yêu mến, bằng không tại sao lại là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân đây!

Thân là nữ nhi của Hoàn Nhan Minh Nguyệt, Mộ Dung Thất Thất hẳn là cũng không kém, hơn nữa ngày đó khi Hoàn Nhan Hồng hồi Đông cung, thần sắc rất không thích hợp, lại thêm chuyện Xuân Đào bên cạnh hoàng hậu tự mình đến Đông cung, đem theo mật chỉ của hoàng hậu cho Hoàn Nhan Hồng, điều này làm cho Dư Thi Thi nhận ra chút gì trong đó.

Hôm nay, Hoàng thượng ban chiếu thư bố cáo thiên hạ, Mộ Dung Thất Thất biến hóa nhanh chóng, trở thành Phượng Thất Thất, hơn nữa còn là Trấn Quốc công chúa, ban cho Trường Thu cung, cái này là bực nào vinh quang? Trong lịch sử Bắc Chu quốc chưa từng có một vị công chúa nào có thể có được những thứ này, lại càng không cần bàn đến Mộ Dung Thất Thất không phải hoàng tộc, vẫn là khác họ. Hoàng thượng rốt cuộc là muốn gì?

Tuy Dư Thi Thi là Thái Tử Phi, nhưng nàng cũng không có từng trải như hoàng hậu và Đức Phi trong hậu cung, cho nên nhất thời đoán không ra hàm nghĩa sâu xa trong này. Thẳng đến khi nhận được thiếp mời của Đức Phi, mời nàng vào cung thưởng trà, trong đó còn có Mộ Dung Thất Thất, Dư Thi Thi mới phát hiện chuyện này không bình thường.

Tĩnh Tâm điện, là tẩm cung của Lâm Khả Tâm, Mộ Dung Thất Thất cũng không phải là lần đầu tiên tới chỗ này.

Tuy Phượng Thương lo lắng cho Mộ Dung Thất Thất, nghĩ muốn cùng nàng tới, nhưng Mộ Dung Thất Thất nói với Phượng Thương, nàng bây giờ là Bắc Chu quốc Trấn Quốc công chúa, những người kia nếu muốn đối với nàng bất lợi, nàng có thể lợi dụng thân phận của mình, hảo hảo phát uy, cuối cùng chọc khiến Phượng Thương nở nụ cười, mới để cho nàng một mình tiến cung.

“Ai nha nha, mau tới!”

Nghe nói Mộ Dung Thất Thất đã tiến cung, Lâm Khả Tâm liền để người canh giữ ở ngoài Tĩnh Tâm điện, thời điểm có người truyền tin Mộ Dung Thất Thất đã đến, Lâm Khả Tâm lập tức ở cửa tẩm cung chờ Mộ Dung Thất Thất, đợi nàng vừa xuất hiện, Lâm Khả Tâm liền cười nghênh đón, thân mật lôi kéo tay Mộ Dung Thất Thất, giống như bọn họ đã nhận thức nhiều năm, cảm tình rất thâm hậu.

“Ở Bắc Chu quốc đã quen chưa? Khí hậu của chúng ta bên này không thể so với Tây kỳ, mùa đông dài, ngươi phải tự chăm sóc chính mình thật tốt, thiếu cái gì cho người tới chỗ ta, ta kêu người chuẩn bị!”

Lâm Khả Tâm thân mật, khiến cho Mộ Dung Thất Thất nổi lên một tầng nổi da gà. Trong cung nữ nhân hỗn độn, nếu như không có chút ít phân lượng, thì không có khả năng đến được đây. Đức Phi sinh được hai hoàng tử, tuy đã qua tuổi bốn mươi, nhưng ở trong hậu cung vẫn là nhân vật quan trọng, có thể thấy được nàng cũng là người có chút ít thủ đoạn. “Đa tạ nương nương đã hao tâm tổn trí, ca ca đều giúp ta chuẩn bị xong rồi!” Mộ Dung Thất Thất mềm mại nói một câu, khiến cho Lâm Khả Tâm vốn đang nhiệt tình, giờ nụ cười trên mặt cứng đờ, qua một lúc, lập tức lại mặt cười như hoa, “Xem ta hồ đồ rồi, Nam Lân vương vô cùng yêu quý ngươi, ta lại quên mất cái này!”

Đi vào tĩnh tâm điện, Mộ Dung Thất Thất vừa ngồi xuống không đầy một lát, đã có người tới thông báo, nói Nhị hoàng tử cùng ngũ hoàng tử đến đây. Vừa nghe nhi tử bảo bối đến, Lâm Khả Tâm nở nụ cười chân thật trên mặt, khiến cho Mộ Dung Thất Thất không biết Lâm Khả Tâm nở nụ cười rốt cuộc là vì Hoàn Nhan Nghị hay là vì Hoàn Nhan Khang.

“Nhi thần thỉnh an mẫu phi!” Hoàn Nhan Nghị cùng Hoàn Nhan Khang một trước một sau, xuất hiện ở trước mặt Mộ Dung Thất Thất.

Hai người này tướng mạo tương tự, dáng người cũng tương tự, chỉ là Hoàn Nhan Nghị có chút yếu đuối, gầy hơn một ít, mặt cười ôn hòa, làn da trắng nõn, không giống Hoàn Nhan Khang khỏe mạnh săn chắc, hơn nữa trên khóe miệng luôn treo nụ cười lưu manh xấu xa.

“Nghị nhi, con đã đến rồi!” Lâm Khả Tâm nhìn qua đứa con thứ hai, tuy nói mẹ luôn thiên vị con út, nhưng Lâm Khả Tâm lại yêu thương Hoàn Nhan Nghị nhiều hơn. Nhắc tới đứa con trai này, Lâm Khả Tâm như toát lên thần thái kiêu ngạo từ đáy lòng!

Trong nội tâm Lâm Khả Tâm, Hoàn Nhan Nghị cái gì cũng tốt! Nhân phẩm tốt, tướng mạo tốt, thành tựu học tập lẫn võ công đều tốt, quả thực chính là nhi tử làm cho nàng kiêu ngạo. Khuyết điểm duy nhất, là nàng không phải hoàng hậu, không thể cho Hoàn Nhan Nghị thân phận Thái tử, đây là vết sẹo trong lòng Lâm Khả Tâm, cho nên nàng đối với Hoàn Nhan Nghị càng thêm yêu thương.

“Mẫu phi, con cũng tới, người vì sao chỉ nhìn thấy nhị ca?” Hoàn Nhan Khang sờ lên cái mũi, vẻ mặt bất mãn.

“Ngươi nha, ngươi không đem đến phiền toái cho bản cung đã tốt lắm rồi a!”

Lâm Khả Tâm đối với hai đứa con trai tỏ rõ thái độ, Mộ Dung Thất Thất vừa xem liền hiểu ngay. Cái mẫu thân này, có thể nói là không phải bất công bình thường. Hoàn Nhan Khang trong mắt chợt lóe lên tia cô đơn, Mộ Dung Thất Thất nhìn được rõ ràng, cũng vì Hoàn Nhan Khang mà bất bình. Cùng là nhi tử, vì sao đối đãi khác nhau như vậy?

Bất quá, Lâm Khả Tâm càng đối với Hoàn Nhan Khang như vậy, Mộ Dung Thất Thất càng muốn làm ngược lại, lập tức thoải mái cùng Hoàn Nhan Khang chào hỏi, “A Khang, làm sao ngươi giờ mới đến a! Ngươi không phải nói hôm nay dẫn ta đi dạo hoàng cung sao! Kết quả chính mình tới muộn, thật sự là nên phạt a!”

Hoàn Nhan Khang là hạng người thông minh, như thế nào không hiểu được lý do Mộ Dung Thất Thất như vậy, đó là do nàng bảo hộ mình. Hoàn Nhan Khang khóe mắt ẩm ướt. Một người là mẫu thân thân sinh, một người là Mộ Dung Thất Thất mới quen biết không bao lâu, vì sao mẫu phi không thể như Mộ Dung Thất Thất đối xử với hắn như vậy!

“Ta đây không phải tới chỗ nhị ca sao! Nhị ca vì sợ lạnh, cho nên dậy trễ một chút!” Hoàn Nhan Khang chịu đựng, đem lệ ép trở về, lộ ra một nụ cười xấu xa, “Biểu muội, ngươi hôm nay thật là xinh đẹp! Trên đời này chỉ sợ không có nữ tử nào đẹp hơn so với ngươi a!”

“Chậc chậc, trước kia người nào còn bảo ta xấu xí a?” Mộ Dung Thất Thất ngửa đầu, vẻ mặt đắc ý, phảng phất như đang nói, ngươi hiện tại mới biết bản tiểu thư lợi hại sao!

Mộ Dung Thất Thất cùng Hoàn Nhan Khang nói chuyện thoải mái, không chỉ Lâm Khả Tâm kinh hãi, mà Hoàn Nhan Nghị cũng phi thường kinh ngạc. Đệ đệ này của hắn, quần là áo lượt, quả thực chính là hoàng tử mất mặt nhất trong hoàng thất Bắc Chu, vì sao Mộ Dung Thất Thất lại cùng Hoàn Nhan Khang quan hệ không tệ?

Thời điểm chứng kiến dung mạo của Mộ Dung Thất Thất, Hoàn Nhan Nghị sững sờ, trái tim tạm thời ngừng đập. Trên đời này sao lại có nữ tử xinh đẹp như vậy? Hắn vì cái gì không sớm một chút nhận thức nàng? Chẳng lẽ đây mới là dung mạo thật sự của Mộ Dung Thất Thất sao? Khó trách ——

Thấy Hoàn Nhan Nghị nhìn trúng Mộ Dung Thất Thất, lòng tham của Lâm Khả Tâm thoả mãn. Trước kia nàng còn đang suy nghĩ nên nói như thế nào để thuyết phục Hoàn Nhan Nghị, vì ngôi vị hoàng đế nhất định phải làm Mộ Dung Thất Thất rung động, đem tâm nàng bắt giữ! Hiện tại trong mắt Hoàn Nhan Nghị có một loại kinh diễm, khiến cho mẫu phi như nàng coi như sáng tỏ tâm nguyện.

Nàng tốt xấu gì cũng là nữ nhân, ánh mắt nam nhân nhìn nữ nhân, cái loại tham muốn giữ lấy này, nàng cũng là người từng trải, đối với mấy cái này đều hiểu rõ ràng. Chỉ cần Hoàn Nhan Nghị động tâm, hắn chủ động, chuyện này liền dễ làm!

“Nghị nhi, còn không ra mắt biểu muội ngươi đi!” Lâm Khả Tâm cố ý không có nói thân phận Trấn Quốc Công chúa của Mộ Dung Thất Thất, chỉ một tiếng “Biểu muội”, đem quan hệ của hai người kéo gần.

“Biểu muội!” lễ nghi của Hoàn Nhan Nghị vô cùng chuẩn mực, trừ ý cười không chạm tới mắt kia, thì coi như hắn cũng là một nam nhân có phong độ.

“Chào huynh!” Đối với Hoàn Nhan Nghị, Mộ Dung Thất Thất hoàn toàn không có loại thân thiết như đối với Hoàn Nhan Khang. Nàng không thích người này, tuy nhìn có vẻ hào hoa phong nhã, nhưng giống như Hoàn Nhan Khang nói, ca ca này của hắn, là người thâm trầm vô cùng.

## 85. Chương 92

Chương 92: Ghen tuông ngập trời

Thấy Mộ Dung Thất Thất đối với mình hoàn toàn không nhiệt tình giống như đối với Hoàn Nhan Khang, Hoàn Nhan Nghị trong lòng có chút buồn bực, nhưng cũng không biểu hiện ra ngoài.

Đại khái là từ nhỏ những thứ lấy được đều là thứ tốt nhất, ngược lại với đệ đệ Hoàn Nhan Khang toàn dùng đồ hắn để lại, cho nên tâm hắn lúc nào cũng cao cao tại thượng, hiện tại đột nhiên bị Mộ Dung Thất Thất mặt lạnh nói chuyện, thật đúng là không quen.

Mộ Dung Thất Thất đối với Hoàn Nhan Nghị lãnh đạm, lọt vào trong mắt Lâm Khả Tâm, lại nhìn Mộ Dung Thất Thất cùng Hoàn Nhan Khang cười cười nói nói, khiến cho nàng có chút sốt ruột, chẳng lẽ Hoàn Nhan Khang gần quan được ban lộc, sớm ra tay rồi? Như vậy sao được! Mộ Dung Thất Thất chính là con dâu nàng xem trúng, là hoàng phi của Hoàn Nhan Nghị, sao có thể gả cho Hoàn Nhan Khang!

Lúc này, trong lòng của Lâm Khả Tâm đối với tiểu nhi tử Hoàn Nhan Khang có một loại chán ghét. Đệ đệ đoạt thê của ca ca, tâm kế như vậy, thủ đoạn như vậy, nàng thật sự nhìn lầm tiểu nhi tử rồi! Không nghĩ tới Hoàn Nhan Khang bình thường cợt nhả, lại có dã tâm đối với ngôi vị hoàng đế, thật sự là đáng giận!

Mộ Dung Thất Thất đem Hoàn Nhan Nghị gạt ở một bên, chỉ cùng Hoàn Nhan Khang nói chuyện, không để ý gì tới Hoàn Nhan Nghị, hắn định mấy lần nghĩ muốn chen vào nói chuyện, nhưng cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Lần đầu tiên, một loại cảm giác thất bại trào dâng trong lòng Hoàn Nhan Nghị, hắn phi thường không thích cảm giác như vậy.

Đang lúc Hoàn Nhan Nghị nghĩ muốn kéo gần quan hệ hơn với Mộ Dung Thất Thất thì một tiếng “Thái tử điện hạ đến! Thái Tử Phi nương nương đến! Bảo Châu công chúa đến!” truyền tới, khiến trong Tĩnh Tâm điện trở nên càng thêm náo nhiệt.

Thời điểm Dư Thi Thi cùng Hoàn Nhan Bảo Châu nhìn thấy Mộ Dung Thất Thất, thì trong lòng hai nữ nhân lập tức dâng lên một loại cảm xúc hâm mộ ghen ghét cùng oán hận. Thiên hạ sao lại có người có bộ dáng xinh đẹp như vậy, thật sự là là muốn đem hai người bọn họ dìm xuống mà.

Dư Thi Thi dù gì trước khi xuất giá cũng là mỹ nhân nổi danh Bắc Chu, nhưng cùng Mộ Dung Thất Thất so sánh thì nàng còn kém xa. Mà Hoàn Nhan Bảo Châu, tại lúc nàng còn là Mộ Dung Tâm Liên, tốt xấu gì cũng là kinh thành đệ nhất mỹ nhân của Tây kỳ, nhưng ở trước mặt Mộ Dung Thất Thất thì đến chính nàng ta cũng cảm thấy xấu hổ, bởi vì sự linh động như tiên tử trên người Mộ Dung Thất Thất kia, là cái mà nàng thiếu sót nhất.

Cảm tình của Hoàn Nhan Bảo Châu bây giờ đối với Mộ Dung Thất Thất, đã không chỉ có oán hận như trước, mà càng nhiều hơn là thù hận, cùng với ý nghĩ muốn hủy diệt đối phương.

Chuyện Mộ Dung Thái cùng Lý Thu Thủy nàng đã nghe nói qua, không nghĩ tới Mộ Dung Thất Thất lại có thân phận cao quý như vậy, nàng cách xa không thể sánh bằng. Nguyên bản nàng còn muốn, từ nay về sau đem Mộ Dung Thất Thất dẫm nát dưới chân, nhưng bây giờ xem ra, đây chỉ là nàng một bên tưởng tượng, hy vọng xa vời.

“Phượng biểu muội ——” Hoàn Nhan Hồng từ sau khi đi vào, con mắt một mực không có rời khỏi Mộ Dung Thất Thất. Ngày hôm trước, Mộ Dung Thất Thất một thân cung trang hồng sắc, nhìn đẹp không sao tả xiết, mà hôm nay, nàng lại vận một thân quần áo màu vàng nhạt, trẻ trung tươi mát, lại có một loại phong vị khác.

“Chào đại biểu ca!” đối đãi cũng giống như với Hoàn Nhan Nghị, Mộ Dung Thất Thất chỉ nhẹ giọng nói một câu, không thân không sơ, không xa không gần. Thái độ của Mộ Dung Thất Thất khiến cho Lâm Khả Tâm thoáng yên tâm, thật tốt là thái độ của nàng đối với Hoàn Nhan Hồng cũng như thế này, xem ra trong nội tâm Mộ Dung Thất Thất không có người trong lòng.

Đối với thái độ của Mộ Dung Thất Thất, Hoàn Nhan Hồng một chút cũng không để ý. Nữ nhân nha, nên có cá tính! Hắn nhận thấy, sự xa cách của Mộ Dung Thất Thất cũng là một loại cá tính. So với những nữ nhân trước kia khi biết rõ thân phận thái tử của hắn, lại càng lao đầu vào thì tốt hơn gấp trăm nghìn lần.

“Biểu muội đến đây từ lúc nào?”

“Vừa mới tới—— “

“A ——” Hoàn Nhan Hồng như có điều suy nghĩ nhìn Hoàn Nhan Khang, lại nhìn qua Hoàn Nhan Nghị, vừa muốn mở miệng, chợt nghe đến thanh âm của Kính Đức, “Hoàng thượng giá lâm!”

Hoàn Nhan Liệt đến đây? Nội tâm Lâm Khả Tâm hưng phấn một hồi, lập tức mang người đến cửa Tĩnh Tâm điện nghênh giá.

Đi theo bên cạnh Hoàn Nhan Liệt là Phượng Thương. Lúc bãi triều, Phượng Thương vẫn không yên lòng, nên cùng Hoàn Nhan Liệt tới. Nhìn thấy Mộ Dung Thất Thất bình an vô sự, Phượng Thương mới nhẹ nhàng thở ra.

“Ca ——” Thời điểm mọi người đồng thời hành lễ, thì Mộ Dung Thất Thất như con chim nhỏ, bay về phía Phượng Thương.

“Đi ra ngoài mà sao không mặc ấm một chút? Ấm lô đâu? Làm sao không có mang theo?” Phượng Thương cởi áo lông hồ, giúp Mộ Dung Thất Thất phủ thêm rồi nắm lấy bàn tay nàng hà hơi cho bớt lạnh.

Đây là tình cảm “Huynh muội” khiến người bên ngoài hâm mộ, nhưng lại thấy có một tầng ý tứ cảm xúc khác. Đã từng là vợ chồng, hiện tại biến thành huynh muội, cũng không biết hai người này làm sao có thể biến chuyển tình cảm nhanh như vậy, bất quá xem hai người bọn họ thân mật, tựa hồ so với huynh muội còn thân thiết hơn, xem ra đoạn tình cảm này không dễ dàng dứt bỏ như vậy.

Trong mắt người khác, đây là cặp huynh muội có chút quái dị, ở trong mắt Hoàn Nhan Liệt thì là mừng rỡ, tình cảm của bọn họ tốt, hơn nữa thân cận như vậy, khiến Hoàn Nhan Liệt có chút hâm mộ. Chứng kiến Phượng Thương cùng Mộ Dung Thất Thất như vậy, hắn lại nghĩ tới mình và Hoàn Nhan Minh Nguyệt.

Từ đầu đến cuối, hắn đối với Hoàn Nhan Minh Nguyệt, tình cảm đều là chôn dấu ở trong lòng, là vọng tưởng viển vông. Hiện tại Phượng Thương cùng Mộ Dung Thất Thất tình cảm tốt như vậy , thậm chí hắn còn có cảm giác tri kỷ. Lý tưởng của hắn, không có thực hiện được, hiện tại huynh muội bọn họ lại có thể thực hiện được, thật là tốt biết bao…

Ít nhất, hắn và Hoàn Nhan Minh Nguyệt đúng là kết thúc trong bi kịch, giống với cảnh ngộ hiện tại của bọn họ, nếu như lại bị chia rẽ, đây chẳng phải là quá đáng thương sao? Lúc trước hắn không được hạnh phúc, nhưng hôm nay, quyền lực của hắn có thể làm cho người ta hạnh phúc, hai người bọn họ thật tình yêu nhau, vậy thì cứ duy trì tình yêu của bọn họ a!

Hoàn Nhan Liệt lúc này đã sớm quên, mình chán ghét Phượng Thương như thế nào, càng chán ghét Phượng Tà chiếm được tình yêu của Hoàn Nhan Minh Nguyệt thế nào. Những năm này, mỗi lần nghĩ đến Hoàn Nhan Minh Nguyệt thành tân nương của người khác, lòng của hắn thật lạnh, đem tất cả thủ đoạn báo thù dùng trên người Phượng Thương .

Lúc này, hắn đem những chuyện mình đối với Phượng Thương nhét vào sau đầu, hắn chỉ có thể nhìn thấy, là một đôi uyên ương số khổ. Giống như hắn năm đó….

Hoàn Nhan Liệt không chỉ một lần hận trong người mình và Hoàn Nhan Minh Nguyệt chảy cùng một dòng máu. Nếu như bọn họ không phải huynh muội, hắn nhất định sẽ cùng Phượng Tà phân cao thấp, nhất định sẽ chiếm được tình yêu của Hoàn Nhan Minh Nguyệt, cùng nàng trở thành một đôi thần tiên quyến lữ. Nhưng hắn không thể cải biến được thân phận của mình, càng không thể thay đổi được vận mệnh của mình, đây mới là điều khiến hắn hận nhất!

Hiện tại, chứng kiến Phượng Thương bước theo con đường giống hắn, cũng giống hắn năm đó, khiến Hoàn Nhan Liệt có một loại cảm giác đồng bệnh tương liên. Bất quá, Phượng Thương so với hắn hạnh phúc hơn, bởi vì Phượng Thương yêu mến Mộ Dung Thất Thất đồng thời Mộ Dung Thất Thất cũng yêu mến hắn, bọn họ là lưỡng tình tương duyệt. Chỉ là bọn họ không thể thay đổi được dòng máu, bọn họ bất kể giãy dụa như thế nào, cũng đều không thể cải biến được thân phận huynh muội.

Vì cái gì bi kịch luôn luôn tái diễn?! Nội tâm của Hoàn Nhan Liệt nảy sinh một tia thương cảm, đó là sự đồng tình đối với cặp uyên ương Phượng Thương cùng Mộ Dung Thất Thất, đồng thời, cũng sinh ra một tia ủng hộ bọn hắn.

Dù sao, ban đầu Phượng thương đã từng thề “Nhược thủy tam thiên, thủ nhất bìu ẩm” (Ba ngàn con sông, cũng chỉ có thể múc một gáo nước – Ý nói: Trên đời người ngàn vạn, ta chỉ yêu mình nàng). Mà hắn năm đó, không phải cũng giống Phượng Thương bây giờ sao!

Hoàn Nhan Liệt nghĩ gì, Phượng Thương cùng Mộ Dung Thất Thất cũng không biết. Nếu như biết rõ, nhất định sẽ mở rộng tầm mắt! Đều nói là gần vua như gần cọp, tâm tư đế vương là khó đoán nhất, từ xưa đến nay đều như thế, mà Hoàn Nhan Liệt cũng như thế.

“Thất Thất, đến để cữu cữu nhìn xem một chút!” Hoàn Nhan Liệt từ ái hướng Mộ Dung Thất Thất ngoắc tay, đợi nàng đến gần, Hoàn Nhan Liệt một bên xem một bên gật đầu, “Thật giống mẹ ngươi, dung mạo giống hệt mẹ ngươi năm đó!”

Chẳng biết tại sao, Mộ Dung Thất Thất cũng không có nhìn thấy trong mắt Hoàn Nhan Liệt có cảm giác chán ghét gì, ngược lại có thể phát giác được, trong mắt người này thật sự có quan tâm cùng vui mừng. Thật là kỳ quái —— nội tâm Mộ Dung Thất Thất nổi lên nghi vấn. Nếu như chuyện năm đó thật sự là do Hoàn Nhan Liệt làm, mọi thứ của Phượng Thương hết thảy đều là do Hoàn Nhan Liệt ban tặng, vì sao, thời điểm hắn đối với nàng lại có vẻ khoan dung như vậy?

Mộ Dung Thất Thất nào biết đâu rằng, tại lúc nhìn thấy nàng cùng Phượng Thương ngập tràn tình ý đứng một bên, trong lòng Hoàn Nhan Liệt dấy lên một tia đồng cảm với bọn họ, hơn nữa còn nảy ra một kế hoạch.

“Hoàng thượng, vào bên trong ngồi đi, bên ngoài lạnh lắm!”

“Được! Thất Thất, đi, đi vào, đừng đứng đây lạnh lắm! Khí trời Bắc Chu chúng ta cũng không bằng được với Tây kỳ !”

Hoàn Nhan Liệt đối với Mộ Dung Thất Thất quan tâm như vậy, khiến cho Lâm Khả Tâm có chút khó chịu. Hoàng thượng dưới gối có nhiều nữ tử như thế, nhưng chưa bao giờ thấy hắn dùng gương mặt hòa ái như vậy, thanh âm hiền lành như vậy đối đãi với bất kì kẻ nào, ngược lại khi ở trước mặt Mộ Dung Thất Thất lại như vậy.

Phượng thị gia tộc đã được quá nhiều ân sủng, Phượng Thương nắm giữ quân quyền, chính là nhân vật muốn nắng có nắng, muốn mưa có mưa của Bắc Chu quốc, hôm nay lại có một Mộ Dung Thất Thất, thế lực Phượng thị gia tộc kia chẳng phải là lên trời rồi hay sao? !

Vào đại điện, Mộ Dung Thất Thất cùng Phượng Thương ngồi xuống, tuy chỉ một lát không gặp, nhưng hai người đều cảm thấy như xa cách đã lâu. Mà hai huynh muội liếc mắt đưa tình, mọi người đều thấy rõ ràng, trong nội tâm càng buồn bực, chẳng lẽ huynh muội này thật sự không để ý tới luân thường đạo lý?

“Nam Lân Vương cùng biểu muội cảm tình thật tốt! Thật khiến cho người ta hâm mộ!” Hoàn Nhan Nghị hàm ý mở miệng, hắn không phải người mù, ánh mắt của Phượng Thương cùng Mộ Dung Thất Thất tràn đầy tình cảm, đây không phải cái huynh muội nên có, là uyên ương đi!

Tuy Hoàn Nhan Nghị muốn kết hôn với Mộ Dung Thất Thất, bởi vì có được Mộ Dung Thất Thất, là có thể có được thiên hạ. Nhưng là, hắn còn muốn lật đổ Phượng Thương. Dù sao một người cầm quyền khác họ, đối với cả triều đình mà nói, không phải là một chuyện tốt.

Cho dù sau này hắn đăng cơ làm hoàng đế, Mộ Dung Thất Thất là hoàng hậu, Phượng Thương trở thành anh vợ hắn, thì trong lịch sử cũng đã có nhiều người anh vợ mà mưu đồ đoạt vị rồi! Hắn sẽ không vì một nữ nhân mà buông xuống giang sơn.

Vạn nhất Mộ Dung Thất Thất là con mồi xinh đẹp mà Phượng Thương thả ra, mà mục đích cuối cùng của huynh muội bọn họ là giang sơn Bắc Chu? Vậy hắn chẳng phải là thua thảm rồi sao?

Hiện tại, trong mắt Hoàn Nhan Nghị xem Mộ Dung Thất Thất như cây hoa anh túc có độc, khiến người ta bị nghiện, rơi vào cái bẫy do người khác sắp đặt, sau đó khiến cho hắn mất cả chì lẫn chài. Nhưng nếu như hắn có thể lợi dụng được cây hoa độc này, để đối phó với Phượng Thương, hơn nữa có thể đoạt được quyền lực, như vậy không phải công lớn rồi sao?

Bất quá Hoàn Nhan Nghị ngược lại đã quên, quyền lực của Phượng Thương là do Hoàn Nhan Liệt ban cho, cũng đã quên thân phận của Mộ Dung Thất Thất là do Hoàn Nhan Liệt cân nhắc. Hắn một lòng chỉ nghĩ muốn nhằm vào Phượng Thương cùng Mộ Dung Thất Thất, lại không nghĩ tới người đứng đằng sau chuyện này làm sao có thể để cho chuyện này phát sinh?

“Cốt nhục chia lìa nhiều năm như vậy, hôm nay nhận lại nhau, thân cận đó là đương nhiên. Nếu huynh muội ruột mà lạnh nhạt, như vậy không phải quá mức cạn tình rồi sao?”

Thay Phượng Thương cùng Mộ Dung Thất Thất nói chuyện, lại là Hoàn Nhan Liệt. Điều này khiến hai người trong cuộc cảm thấy cực kì kinh ngạc, càng khiến người khác thấy được sự sủng ái của Hoàn Nhan Liệt đối với bọn họ.

Chỉ một lát, Hoàn Nhan Hồng liền đưa ra quyết định, nhất định phải đem Mộ Dung Thất Thất lấy về. Người này, là mỹ nhân hắn yêu mến, hơn nữa giá trị sau lưng người này, hắn lại càng thích hơn.

Ngày hôm qua khi Xuân Hạnh đến Đông cung tìm hắn, đã thay hoàng hậu nương nương truyền đạt những lời kia.

“Phụ hoàng ngươi một mực hi vọng mình có một nữ nhi giống Minh Nguyệt công chúa, hơn nữa cũng đã nói qua, nếu có nữ nhi như Minh Nguyệt công chúa, nhất định sẽ đem thiên hạ đưa cho nàng. Hôm nay, Phượng Thất Thất xuất hiện khiến cho tâm nguyện của phụ hoàng đã được thỏa mãn, vô luận như thế nào, ngươi đều phải có được Mộ Dung Thất Thất, mặc dù không chiếm được tâm, cũng phải khiến nàng là người của ngươi, tới lúc đó, phụ hoàng ngươi sẽ đem thiên hạ này làm của hồi môn cho Trấn Quốc Công chúa, đều tặng cho ngươi!”

Tuy hoàng hậu Lí Băng không được sủng ái, đây là sự thật, nhưng Hoàn Nhan Hồng biết rõ, nữ nhân ở bên cạnh phụ hoàng một thời gian dài, lại có thể nắm giữ Phượng ấn, hơn nữa vị trí chưa bao giờ bị dao động, nhất định là có năng lực của nàng.

Vừa nghĩ tới trên cánh tay tuyết trắng của Mộ Dung Thất Thất kia vẫn còn dấu thủ cung sa, Hoàn Nhan Hồng càng kích động hưng phấn hơn nữa. Hắn gặp qua không ít nữ nhân, có thể có da thịt như tuyết trắng như vậy, non mềm như vậy, Mộ Dung Thất Thất là người đầu tiên. (TNN : \*khinh bỉ\* loại này làm sao làm vua ?? Tính làm Trụ Vương thứ 2 a~~)

Hiện tại vừa rồi, Hoàn Nhan Nghị “Khiêu khích” quan hệ của Phượng Thương cùng Mộ Dung Thất Thất, như đôi uyên ương mà không giống tình cảm huynh muội, Hoàn Nhan Hồng có thể tinh tường cảm giác được phụ hoàng đã có chủ ý. Bởi vậy có thể thấy được, huynh muội Phượng thị, ở trong lòng phụ hoàng rất có địa vị, hắn không thể không thừa nhận, có đôi khi địa vị của Phượng Thương thậm chí còn vượt hơn cả mình.

Nếu như, hắn có thể lấy được Mộ Dung Thất Thất, vậy thì có nghĩa là, ngôi vị hoàng đế tới tay, giai nhân thương nhớ ở trong tay, lại có một anh vợ cầm quyền thiên hạ. Tuy cái anh vợ này cũng không nghe theo sự an bài của hắn, nhưng hắn có thể dùng Mộ Dung Thất Thất đến kiềm chế Phượng Thương a!

Xem Phượng Thương biểu lộ như vậy, nhất định là đem Mộ Dung Thất Thất yêu thương trong lòng.

Nếu hắn khống chế được Mộ Dung Thất Thất, còn sợ không khống chế được Phượng Thương sao? Nếu tới lúc đó Phượng Thương có mưu phản, hắn cũng có thể đem Mộ Dung Thất Thất ra, dùng chuyện huynh muội bọn họ loạn luân nói cho thiên hạ biết, đến lúc đó Phượng Thương thân bại danh liệt, đánh mất lòng dân, cho dù hắn có năng lực, cũng không có cơ hội trở mình!

Bất quá, muốn có được Mộ Dung Thất Thất, trước hết nhất định phải xử lý, người đang chiếm vị trí Thái Tử Phi là Dư Thi Thi… phải làm cho nàng bị mất đi vị trí này, nếu không, khiến cho Mộ Dung Thất Thất chịu thiệt làm trắc phi, phụ hoàng nhất định sẽ không vừa lòng. Nếu để phụ hoàng động thủ, không bằng chính mình động thủ, đến lúc đó nói không chừng còn có thể ở trước mặt Hoàn Nhan Liệt lưu được ấn tượng tốt.

Suy nghĩ của hai huynh đệ Hoàn Nhan Hồng cùng Hoàn Nhan Nghị, hoàn toàn khác nhau, mà suy nghĩ của hai nữ nhân Dư Thi Thi cùng Hoàn Nhan Bảo Châu này lại thật kinh người.

Nhìn thấy Mộ Dung Thất Thất, Dư Thi Thi thấy được nguy cơ trước nay chưa từng có. Trong mắt Hoàn Nhan Hồng có dục vọng nàng nhìn được rõ ràng, người nam nhân này, tâm ngoan thủ lạt, không từ thủ đoạn, nếu như hắn một lòng muốn cầu hôn để có được Mộ Dung Thất Thất mà phế truất ngôi vị của mình, vậy làm sao bây giờ? Nàng bây giờ còn có thể dựa vào ai?

Dư Thi Thi bởi vì thấy Mộ Dung Thất Thất uy hiếp tới vị trí của mình, mà đem Mộ Dung Thất Thất trở thành địch nhân số một, còn Hoàn Nhan Bảo Châu thì hận tất cả của Mộ Dung Thất Thất. Trước đây, khi nàng ta là tiểu thư Mộ Dung phủ, đè xuống một đầu của nàng, mà hôm nay, nàng ta là Bắc Chu quốc Trấn Quốc Công chúa, càng đem mình đè nặng hơn, điều này làm cho Hoàn Nhan Bảo Châu làm sao cam tâm.

Vì cái gì số mệnh của Mộ Dung Thất Thất so với nàng lại tốt như vậy? Vì cái gì mỗi lần đều là Mộ Dung Thất Thất chiếm thượng phong? Nàng không phục!

Hôm nay, hôn sự của Hoàn Nhan Bảo Châu cùng Long Trạch Cảnh Thiên còn chưa được, mà Mộ Dung Thất Thất trong tương lai đã xác định chắc chắn sẽ là hoàng hậu Bắc Chu quốc, cái này rõ ràng lại cao hơn nàng, điều này làm cho nội tâm của Hoàn Nhan Bảo Châu làm sao có thể chịu được! Từng lần bị Mộ Dung Thất Thất ức hiếp, bị Mộ Dung Thất Thất dẫm nát dưới chân, cuộc sống như vậy khi nào thì mới có thể ngóc đầu lên được đây?

Nàng không cam lòng, không cam lòng mọi chuyện Mộ Dung Thất Thất đều mạnh hơn nàng! Trên điện không khí quỷ dị, Mộ Dung Thất Thất đem ánh mắt mọi người thu hết vào đáy mắt, vô luận là hâm mộ hay ghen ghét oán hận, rồi căm thù không phục, tính toán, những thứ này làm cho nàng cảm thấy buồn cười, vốn là nàng không nghĩ sẽ tham dự vào bất cứ chuyện gì, nhưng bị Hoàn Nhan Liệt đưa lên vị trí kia, lại không thể không đối diện với mấy thứ này, nghĩ như vậy, khiến nàng cảm thấy mình thật vô tội a.

Cái thân phận này mang đến cho nàng quá nhiều phiền toái thậm chí còn có thể mất mạng. Nếu như nàng không lợi dụng thận phận này, chẳng phải là thẹn với những ánh mắt thâm trầm của những người kia sao?

“Cữu cữu, Kính Đức công công nói Trường Thu cung là cung điện đẹp nhất hậu cung, có thật không?”

Những cảm xúc trong ánh mắt mọi người, trực tiếp khiêu khích Mộ Dung Thất Thất rồi. Mọi người càng hâm mộ nàng được sủng ái, thì nàng liền đem cái sủng ái này khiêu khích bọn họ! (TNN : \*đập bàn\* e thích tỷ rồi đới)

“Đúng a! Làm sao, ngươi muốn đi xem?” Nghe ra ý tứ trong giọng điệu của Mộ Dung Thất Thất, là có hứng thú với Trường Thu cung, Hoàn Nhan Liệt thật cao hứng.

Ở trận chiến Nhạn Đãng Sơn lúc trước, Hoàn Nhan Liêt lại giữ lại Trường Thu cung, mặc dù biết rõ đây là nơi ở của hoàng hậu, nhưng hắn vẫn không chịu đem Trường Thu cung ban cho Lí Băng. Trong nội tâm của Hoàn Nhan Liệt, chỉ có Hoàn Nhan Minh Nguyệt mới xứng ở trong Trường Thu cung. Về sau, hắn đem Hoàn Nhan Minh Nguyệt an trí ở lăng mộ dưới Trường Thu cung, mới để cho những nữ nhân khác tới ở.

Hôm nay, nữ nhi của Hoàn Nhan Minh Nguyệt là Mộ Dung Thất Thất đã trở lại, hắn đương nhiên muốn “Vật quy nguyên chủ”, để cho Mộ Dung Thất Thất ở đó. Năm đó, hắn là cỡ nào hi vọng mẹ của nàng có thể ở lại chỗ kia, tuy cái ý nghĩ này thực hiện không được, nhưng cũng không có nghĩa là hắn từ bỏ.

Hoàn Nhan Minh Nguyệt đã ngủ say nhiều năm như vậy, cũng không chịu tỉnh lại nhìn hắn. Nếu nàng biết nữ nhi của mình trở về rồi, nếu có thể để nàng nghe được chuyện xưa của Mộ Dung Thất Thất, nghe được giọng nói của Mộ Dung Thất Thất, nàng có phải hay không sẽ tha thứ cho những việc hắn làm, có phải hay không sẽ tỉnh lại?

“Được! Dù sao ngồi ở đây cũng rất buồn bực!” Mộ Dung Thất Thất vừa nói vừa đứng lên, Phượng Thương vô cùng phối hợp giúp nàng mặc áo choàng, lại cho người chuẩn bị ấm lô, đưa cho Mộ Dung Thất Thất, một mực đợi nàng chuẩn bị cho tốt sau đó mới yên tâm.

Cứ chỉ thân mật của huynh muội bọn họ, khiến cho ánh mắt mọi người đều thay đổi, chỉ có trong mắt Hoàn Nhan Liệt đều là mừng rỡ. Tựa hồ thấy được thời còn trẻ của mình cùng với Hoàn Nhan Minh Nguyệt.

“Các ngươi không cần đi! Trẫm cùng Thất Thất đi! Thương nhi, ngươi cũng nghỉ ngơi đi, có trẫm ở đó sẽ không ai có thể khi dễ Thất Thất!” Đang lúc Phượng Thương muốn phủ thêm áo lông hồ, tính toán muốn cùng đi, thì Hoàn Nhan Liệt lên tiếng, trực tiếp đem mọi người trừ Mộ Dung Thất Thất đều gạt bỏ ra ngoài.

Hoàn Nhan Liệt muốn một mình cùng Mộ Dung Thất Thất ở chung? Chuyện này khiến cho nội tâm Phượng Thương vang lên cảnh báo. Dù sao, Hoàn Nhan Liệt đối với Phượng gia làm quá nhiều chuyện độc ác, nếu hắn đối Mộ Dung Thất Thất bất lợi, này nên làm thế nào cho phải!

“Ca, chờ ta trở lại!” Mộ Dung Thất Thất hướng tới Phượng Thương cười ngọt ngào, cho hắn ánh mắt yên tâm. Nếu như Hoàn Nhan Liệt muốn gây bất lợi cho nàng, nàng vừa vặn lấy đi thủ cấp của hắn, xem như báo thù cho Phượng Tà và Hoàn Nhan Minh Nguyệt, rồi cùng Phượng Thương sớm ngày rời đi mảnh đất thị phi này.

Đi theo bên cạnh Hoàn Nhan Liệt, đoàn người tao nhã tới Trường Thu cung, thời điểm đến trước cửa Trường Thu cung, Hoàn Nhan Liệt cho người dừng lại, chỉ cùng Mộ Dung Thất Thất hai người vào.

Không thể không nói, khi Mộ Dung Thất Thất vừa nhìn thấy Trường Thu cung, liền cảm thấy đây là cung điện phồn hoa nhất, vàng son lộng lẫy, so với đại điện của Hoàn Nhan Liệt còn xa hoa hơn nhiều. Càng khiến cho Mộ Dung Thất Thất cảm thấy bất ngờ chính là trong nội cung của Trường Thu Cung có đủ loại hoa mai.

“Mẫu thân của ta cũng yêu mến hoa mai…” Mộ Dung Thất Thất nhẹ vuốt đóa hồng mai, nhỏ giọng nói ra.

Mộ Dung Thất Thất nói liền gợi cho Hoàn Nhan Liệt vô hạn mơ màng, ánh mắt nhìn Mộ Dung Thất Thất càng thêm ôn nhu. Giống như, nhiều năm trước Minh Nguyệt cũng một thân xinh đẹp như vậy, đứng ở trong mai viên, bộ dáng thanh tú động lòng người, khiến hắn cho đến nay cũng khó có thể quên được.

“Đúng a! Minh Nguyệt yêu nhất chính là hoa mai…”

Giọng nói của Hoàn Nhan Liệt lúc này có chút tịch liêu cùng cô đơn, khiến nội tâm Mộ Dung Thất Thất cả kinh.

Vì sao, khi nói tới Hoàn Nhan Minh Nguyệt, trong giọng nói của Hoàn Nhan Liệt lại tràn ngập ngữ điệu bi thương? Nghe nói Hoàn Nhan Minh Nguyệt lúc còn sống, ca ca này đối với nàng rất sủng ái, hận không thể hái sao trên trời xuống cho nàng, sủng ái này là thật, vậy vì sao Hoàn Nhan Liệt lại muốn xếp đặt chuyện ở Nhạn Đãng Sơn, vì sao lại tính kế vợ chồng Phượng Tà cùng Minh Nguyệt, lại vì sao đem cừu hận trút lên người Phượng Thương?

Trên người nam nhân này tràn ngập mâu thuẫn, rốt cuộc trong này có bí mật gì?

“Làm sao vậy?” Thấy Mộ Dung Thất Thất nhìn mình chằm chằm, Hoàn Nhan Liệt ôn hòa cười hỏi. Hoàn Nhan Minh Nguyệt là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, thân là huynh trưởng của nàng, lúc còn trẻ cũng là mỹ nam tử, mặc dù hiện tại già rồi, nhưng vẫn có khí độ phi phàm làm người ta không thể khinh thường.

“Cữu cữu, Trường Thu cung này ta rất thích, từ nay về sau ta sẽ thường xuyên tới chỗ này.”

Mộ Dung Thất Thất nói như vậy, khiến cho tâm tình Hoàn Nhan Liệt thật tốt. Hắn nhất định phải đem tin tức tốt này nói cho Minh Nguyệt đầu tiên, cho nàng biết rõ, hắn tìm được nữ nhi của nàng rồi, tìm được bảo bối của nàng rồi!

Mộ Dung Thất Thất ở Trường Thu cung một hồi lâu, Hoàn Nhan Liệt một mực đứng ở bên người nàng, giới thiệu cho nàng hết thảy Trường Thu cung. Khi đi đến chỗ ở của Nguyệt Lan Chi trước kia, Mộ Dung Thất Thất phát hiện chỗ này đã bị niêm phong lại.

“Ngươi nói xui xẻo nên trẫm sai người niêm phong. Dù sao chỗ này lớn như vậy ngươi có thể chọn được chỗ mình yêu thích để ở đi.”

“Ừm!” Mộ Dung Thất Thất gật đầu, quay đầu nhìn lại tờ giấy đỏ vàng ở bức niêm phong kia, rồi mới theo Hoàn Nhan Liệt rời khỏi Trường Thu cung.

Mặc dù nói lần này tiến cung là do Lâm Khả Tâm hẹn, nhưng cuối cùng cũng không nói được với Mộ Dung Thất Thất lời nào, đã bị Hoàn Nhan liệt đưa đi Trường Thu cung rồi ra khỏi hoàng cung. Phượng Thương nghe nói Mộ Dung Thất Thất đã trở về Vương phủ, chưa nói hai lời, liền lập tức đuổi theo.

Mà nhất cử nhất động của Hoàn Nhan Liệt khiến cho nội tâm Lâm Khả Tâm càng thấp thỏm không yên.

Hoàng thượng đây là ý gì? Rõ ràng khách là do nàng mời đến, nhưng chỉ ở trong Tĩnh Tâm điện ngồi trong chốc lát, khiến nàng cũng không kịp để cho Hoàn Nhan Nghị cùng Mộ Dung Thất Thất bồi dưỡng cảm tình, đã bị Hoàn Nhan Liệt đưa đi, sau còn để cho Kính Đức tự mình hộ tống Mộ Dung Thất Thất hồi Vương phủ.

Chẳng lẽ trong Tĩnh Tâm điện có mãnh thú sao? Lo lắng Mộ Dung Thất Thất bị nàng ăn? Hay là trong nội tâm Hoàng thượng có ý khác?

Đối với tâm tư đế vương, Lâm Khả Tâm phỏng đoán rất nhiều lần, cuối cùng nhận định trong nội tâm Hoàn Nhan Liệt, địa vị Thái tử vẫn là không thể dao động, Hoàn Nhan liệt xem thấu thủ đoạn của nàng, mặc dù không có nói rõ, nhưng lại trực tiếp ngăn chặn Mộ Dung Thất Thất cùng Hoàn Nhan Nghị tiếp xúc, đây không phải rõ ràng thiên vị cho Hoàn Nhan Hồng sao?

Xem ra, phải dùng chút ít thủ đoạn! Lâm Khả Tâm trong nháy mắt nghĩ tới Hoàn Nhan Khang.

Hoàn Nhan Khang cùng Mộ Dung Thất Thất tựa hồ quan hệ rất thân thiết, Hoàng thượng đã muốn cản trở, như vậy cũng đừng trách nàng dùng phương pháp khác để đạt được mục đích! Cái ngôi vị hoàng đế này phải là của Nghị nhi! Chỉ có Hoàn Nhan Nghị của nàng mới là thích hợp nhất cho vị trí kia!

Bị Hoàn Nhan Liệt cho người đưa về Nam Lân Vương phủ, vừa mới đi, Mộ Dung Thất Thất liền gặp được hai người quen. Một là Long Trạch Cảnh Thiên, một là Bạch Ức Nguyệt. Hai người này xuất hiện, khiến cho Mộ Dung Thất Thất có chút kinh ngạc. “Mộ Dung tiểu thư, ngươi thật là nữ nhi của Phượng Tà tướng quân cùng Minh Nguyệt công chúa?” Nhìn thấy gương mặt lạ lẫm kia, Bạch Ức Nguyệt hoàn toàn không dám tin vào hai mắt của mình. Đã nghe nói chuyện của Mộ Dung Thất Thất, Bạch Ức Nguyệt có loại cảm giác bị người ta lừa gạt.

“Đúng vậy.” trong mắt Bạch Ức Nguyệt có chút phức tạp, Mộ Dung Thất Thất đoán không ra, cũng xem không hiểu. Chỉ là, vì sao trong ánh mắt Bạch Ức Nguyệt lại có một loại “Hận” gì đó?

“Ngươi lừa ta!” Bạch Ức Nguyệt trước giờ luôn ôn nhu, bây giờ giọng nói vút cao, ngữ điệu trở nên bén nhọn, ” Ta coi ngươi là bạn tốt, không nghĩ tới ngươi lại lừa ta!”

“Ức Nguyệt, ta cũng vừa mới biết…”

“Ta không thích nghe!” Bạch Ức Nguyệt “rống” ra những lời này, hung dữ nhìn Mộ Dung Thất Thất, “Là ta mù, nhận sai bằng hữu! Từ nay về sau, ta không còn là bằng hữu của ngươi, ta cũng không với nổi Trấn Quốc Công chúa!”

Vứt xuống những lời này, Bạch Ức Nguyệt chạy ra khỏi Nam Lân Vương phủ.

“Ức Nguyệt!” Mộ Dung Thất Thất muốn đuổi theo, mới ra cửa, đã không thấy bóng dáng của Bạch Ức Nguyệt. tình huống của Bạch Ức Nguyệt, khiến cho Mộ Dung Thất Thất rất lo lắng, cuối cùng nhìn thấy Như Ý, vội vàng gọi hắn lại, “Như Ý, thay ta bảo vệ Bạch tiểu thư! Ta sợ nàng làm chuyện điên rồ!”

Nghe nói chuyện của Bạch Ức nguyệt, Như Ý gật đầu, ra khỏi Vương phủ tìm kiếm Bạch Ức Nguyệt.

“Ngươi có biết Bạch tiểu thư tại sao lại như vậy không?” Long Trạch Cảnh Thiên đi sau Mộ Dung Thất Thất, thấy nàng vẻ mặt lo lắng, giải thích, “Ức Nguyệt là nhớ Nguyệt, phụ thân của Bạch tiểu thư lúc nàng sinh ra, trong lòng nghĩ tới lại là một nữ nhân khác, người nọ, chính là mẫu thân của ngươi, Minh Nguyệt công chúa —— “

Long Trạch Cảnh Thiên nói như vậy, khiến cho Mộ Dung Thất Thất hiểu ra, nhớ tới khảo nghiệm lầu thứ sáu kia, Bạch Ức Nguyệt cũng nói qua những lời này.

“Phụ thân, mẫu thân thật sự chỉ là thế thân của nữ tử kia thôi sao? Ức Nguyệt là nhớ Nguyệt, chẳng lẽ phụ thân thật sự không quên được nữ nhân Minh Nguyệt kia sao? Phụ thân, mẫu thân đợi ngài nhiều năm như vậy, ngài vì sao nhẫn tâm như thế? Con gái kỳ thật rất chán ghét cái tên Ức Nguyệt của mình, bởi vì con gái… Đau lòng mẫu thân…”

Thì ra là thế, Mộ Dung Thất Thất đã hiểu. Khó trách trong mắt Bạch Ức Nguyệt có chứa hận ý đối với nàng, sợ là nàng vì mẹ của mình mà bất bình a!

“Việc này cùng ngươi không quan hệ, ngươi đừng quá tự trách. Bạch tiểu thư thông tình đạt lý, sẽ nghĩ thông suốt thôi!” Nhìn Mộ Dung Thất Thất rất để ý Bạch Ức Nguyệt, Long Trạch Cảnh Thiên một bên nhẹ giọng an ủi.

Chỉ hy vọng như thế —— Mộ Dung Thất Thất trong lòng nghĩ. Nàng đem Bạch Ức Nguyệt như bằng hữu chân chính mà đối đãi, không muốn mất đi người bằng hữu này. Nếu như bởi vì ân oán của đời trước, mà ảnh hưởng đến tình bạn giữa các nàng, nàng không muốn như vậy.

Cũng may có Như Ý đi theo, Bạch Ức Nguyệt cũng sẽ không gặp chuyện không may, Mộ Dung Thất Thất thoáng yên lòng, nhìn Long Trạch Cảnh Thiên, “Tĩnh Vương gia, ngươi hôm nay tới, có chuyện gì sao?”

“Ta là đặc biệt đến cảm tạ ân cứu mạng của công chúa!”

Lời nói không rõ ràng của Long Trạch Cảnh Thiên khiến Mộ Dung Thất Thất không hiểu, thấy nàng không hiểu, Long Trạch Cảnh Thiên đành phải nhắc nhở, “Lúc trước ta bị người đuổi giết, là công chúa đã cứu ta, khi đó, công chúa nói mình là Độc Tiên Nhi…”

“A ——” thấy Long Trạch Cảnh Thiên kể chuyện năm xưa, Mộ Dung Thất Thất nhẹ giọng cười, “Chỉ là tiện tay mà thôi, Vương Gia không cần chú ý.”

“Tuy trong lòng công chúa, chỉ là việc nhỏ, nhưng trong lòng bổn vương, vẫn đem ân tình này ghi tạc trong lòng.”

Long Trạch Cảnh Thiên tiến lên một bước, ngửi được hương táo trên người Mộ Dung Thất Thất, nhất thời trong lòng rung động. Không sai! Hắn sẽ không buông tha cơ hội này! Hoàn hảo, bọn họ còn có cơ hội ——

“Vương Gia là tính báo đáp ta sao?” Mộ Dung Thất Thất lùi một bước, nàng không thích người khác gần sát chính mình như thế, ngoại trừ Phượng Thương.

Mộ Dung Thất Thất “rút lui” khiến Long Trạch Cảnh Thiên cười khổ. Xem ra trước kia đắc tội với nàng không nhẹ, cho nên lúc này một cơ hội cũng không chịu cho hắn.”Đúng vậy, ta nghĩ muốn báo đáp công chúa, nhưng không biết nên báo đáp như thế nào!”

“Rất đơn giản! Thứ nhất, bản cung yêu tiền, tuy lúc trước Vương Gia xác thực cũng đáp tạ năm mươi lượng hoàng kim, nhưng nếu Vương Gia cảm thấy cùng thân phận của ngươi không xứng, ngươi có thể báo đáp thêm; thứ hai, bản cung mệt mỏi, muốn ngủ, phiền toái Vương Gia di giá, bản cung phải về ngủ bù!”

Hai điểm này, triệt để ngăn chặn miệng Long Trạch Cảnh Thiên, hắn còn muốn nợ nhân tình, còn muốn nếu Mộ Dung Thất Thất cùng Phượng Thương không thể, hắn có thể thuận thế mà lên, cưới Mộ Dung Thất Thất, không nghĩ tới đối phương lại lấy ra hai yêu cầu này, một là trả thù lao, hai là cút đi, nữ nhân này thật không để cho hắn mặt mũi.

“Tiên Nhi ——” thấy Mộ Dung Thất Thất xoay người đi, Long Trạch Cảnh Thiên nâng tay giữ chặt cổ tay Mộ Dung Thất Thất, “Tiên Nhi, cho ta một cơ hội nữa được không? Nàng vốn cùng ta có hôn ước, nếu không có chuyện xảy ra thì nàng đã là vương phi của ta rồi!”

“Buông tay!” Mộ Dung Thất Thất muốn giật tay lại, không nghĩ tới tay Long Trạch Cảnh Thiên như gông xiềng, đem nàng một mực khóa lại.

“Không buông!” Long Trạch Cảnh Thiên cắn răng, nhìn chằm chằm dung nhan xinh đẹp động lòng của Mộ Dung Thất Thất, “Bổn vương đã từng buông tay một lần, khiến cho bổn vương mất đi tình cảm chân thật cùng nàng, hôm nay thật vất vả mới có cơ hội, lúc này đây bổn vương tuyệt đối sẽ không buông tay, tuyệt đối không —— “

Không đợi Long Trạch Cảnh Thiên nói xong, một thân ảnh màu trắng đứng trước mắt hắn, sau một khắc Long Trạch Cảnh Thiên cảm thấy bụng đau đớn, trực tiếp bị đạp bay, “phịch” một tiếng, nặng nề đập xuống trên mặt đất.

“Người tới, đóng cửa, thả chó ——” Phượng Thương nắm cả vòng eo của Mộ Dung Thất Thất, mắt lạnh nhìn Long Trạch Cảnh Thiên. Hắn chỉ đến chậm một lát thôi, không ngờ lại có con ruồi tanh tưởi như vậy, cư nhiên còn nắm cổ tay của Mộ Dung Thất Thất! Đây là của hắn! Của hắn! (TNN : người ta tanh, còn anh là chua, cực chua a =]] tại sao ta đọc bộ nào cũng có một thùng dấm chua to oành nhỉ =]] hắc hắc)

“Khụ khụ!”

Long Trạch Cảnh Thiên ôm lấy bụng, thống khổ cuộn mình thành một đoàn trên mặt đất. Hắn không nghĩ tới Phượng Thương lại đột nhiên xuất hiện, càng không có nghĩ tới một cước của Phượng Thương lại lợi hại như vậy, đau nhức tê tâm liệt phế theo bụng hắn truyền đến, một cước kia thật sự là dùng hết sức a.

Hiện tại Phượng Thương còn mở miệng nói một tiếng “Đóng cửa thả chó”, Phượng Thương đem hắn cho là cái gì?

“Vương Gia, ngài là tự mình đi, hay để chúng ta đuổi đi?” Phượng Tề mang theo người vây quanh bốn phía Long Trạch Cảnh Thiên, cả đám đều hung dữ trừng mắt nhìn Long Trạch Cảnh Thiên, phảng phất là như đang đợi hắn nói “Ta không đi” sau đó kết phường đem hắn đuổi ra bên ngoài.

Vương Gia của một nước bị người đuổi ra ngoài, chuyện này cỡ nào dọa người! Long Trạch Cảnh Thiên giãy dụa tự đứng lên, nói, “Bổn vương tự mình đi!”

Ra đến cửa chính Vương phủ, Long Trạch Cảnh Thiên một lần nữa quay đầu lại nhìn Mộ Dung Thất Thất, “Tiên Nhi, ta sẽ không từ bỏ nàng! Ta tuyệt đối sẽ không buông tay!”

“Cút ——” trong giọng nói của Phượng Thương rõ ràng mang theo tức giận, mà thanh âm này rơi vào tai của Long Trạch Cảnh Thiên lại làm cho lỗ tai hắn xé rách đau nhức, Long Trạch Cảnh Thiên vội vàng bịt tai, bộ dáng muốn bao nhiêu chật vật liền có bấy nhiêu.

“Rầm——” không đợi Long Trạch Cảnh Thiên thuận khí, cửa chính Nam Lân Vương phủ đã rầm một tiếng đóng lại, đem hắn triệt để ngăn lại ngoài cửa, rốt cuộc nhìn không tới thân ảnh của Mộ Dung Thất Thất.

Ta sẽ không buông tha ! Nàng là của ta! Ta sẽ không buông tha ! Long Trạch Cảnh Thiên nắm chặt tay, hung hăng quay đầu lại, một lần nữa nhìn cửa chính màu đỏ rực. Mộ Dung Thất Thất là tân nương hắn nhận định, hắn sẽ không buông tha, vĩnh viễn cũng không buông tha !

Trong Thính Tùng lâu, Phượng Thương ghen tuông lồng lộn, một ngụm cắn lấy vành tai Mộ Dung Thất Thất, như tiểu động vật tức giận, phát tiết bất mãn của mình.

“Vương Gia, ta cùng hắn thật sự cái gì cũng không có, chàng phải tin tưởng ta!” Bên tai khí nóng hầm hập, khiến toàn thân Mộ Dung Thất Thất run run, vội vàng trốn tránh.

“Hừ! Nàng gọi hắn Vương Gia, gọi ta cũng là Vương Gia, ta cũng không biết Vương Gia trong miệng nàng rốt cuộc là người nào!”

Phượng Thương ôm hai tay, thở phì phì bĩu môi, gương mặt vốn trắng trẻo trong suốt, bởi vì phẫn nộ, mà nhiễm hồng sắc, giống quả táo chín, làm cho người ta nhịn không được muốn âu yếm.

Mà cặp con ngươi yêu nghiệt kia, lúc này cũng hỏa khí mười phần, bên người Khanh Khanh của hắn có nhiều ruồi bọ như vậy, chỉ cần nghĩ tới Long Trạch Cảnh Thiên đuổi tới Vương phủ, còn bắt cổ tay của nàng, bảo hắn làm sao không tức giận!

Phượng Thương tức giận lại đáng yêu, khiến Mộ Dung Thất Thất không thể làm gì khác hơn là đi qua ở trên mặt hắn hôn nhẹ một cái, “Nếu không, ta gọi chàng là gì? Chàng thích gọi gì? Không bằng gọi là Thương, Thương Thương, Tiểu Thương Thương, Thương yêu, Thương cưng…” (TNN : \*ụa\* ta muốn phun a~ cái độ sến của 2 ac thật vĩ đại \*run run\*) Mộ Dung Thất Thất nói liên tiếp rất nhiều biệt danh, sắc mặt Phượng Thương mới khá hơn một chút, “Dù sao, ta cũng không cần phải xưng hô khác biệt gì! Tính ra ta vẫn chỉ phân vân không rõ lắm vương gia là nàng gọi ta, hay là gọi Long Trạch Cảnh Thiên thôi!”

Phượng Thương nói như vậy, Mộ Dung Thất Thất biết rõ hắn hoàn toàn là bị chuyện của Long Trạch Cảnh Thiên làm tức giận, không nghĩ tới nam nhân này ghen lại lớn như vậy. Bất quá, ghen, chứng tỏ là hắn quan tâm đến nàng, đây là một chuyện nên cao hứng. Nếu nam nhân không quan tâm tới ngươi, thì vô luận ngươi làm cái gì, cho dù ngươi chạy theo hắn, hắn đều không để ý tới!

“Nếu không, chúng ta thuê người hung hăng giết hắn?”

Mộ Dung Thất Thất đề nghị, làm cho Phượng Thương vỗ tay khen hay, “Được a! Nghe nói Ma vực ám sát là lợi hại nhất, Khanh Khanh, không bằng chúng ta mời sát thủ Ma vực ám sát Long Trạch Cảnh Thiên, nàng xem thế nào?” (TNN : ta bó toàn thân vs anh rồi =]] ha ha)

Phượng Thương nói tới Ma vực, khiến cho khóe mắt Mộ Dung Thất Thất không khỏi run rẩy trong chốc lát, Phượng Thương rốt cuộc nghe được cái gì? Có phải hắn biết mình là Độc Tiên Nhi rồi? Nếu như hắn biết mình là nữ nhân trong truyền thuyết giết người như ngóe kia, sẽ nghĩ như thế nào?

“Từ từ, còn chưa phải lúc đừng giết hắn, dù sao hắn còn đang ở Bắc Chu quốc, nếu như xảy ra chuyện gì, Tây kỳ khẳng định sẽ tìm Bắc Chu gây phiền toái.” Không đợi Mộ Dung Thất Thất nói xong, Phượng Thương lập tức sửa lời, hảo tâm lưu lại cho Long Trạch Cảnh Thiên một mạng.

Đang lúc Mộ Dung Thất Thất tự hỏi, Phượng Thương vì sao đột nhiên chuyển biến thái độ, thì cái cằm Phượng Thương dán tại trên trán của nàng, “Khanh Khanh, trong lòng của nàng chỉ có thể có ta, có biết không! Vừa nghĩ tới nàng yêu người khác, lòng của ta liền đau như đao cắt. Khanh Khanh, nàng đã thành một phần trong sinh mệnh của ta, nếu như mất đi nàng, ta không biết phải làm sao mới tốt…”

Những lời nói xúc động như vậy, kỳ thật cũng là lời Mộ Dung Thất Thất muốn nói, không nghĩ Phượng Thương lại nói ra trước.

“Thương, ta sẽ không yêu người khác, bởi vì chàng đã lấp đầy tim ta rồi, ta dung không được người khác nữa.” Cho tới bây giờ, Mộ Dung Thất Thất chỉ có thể dùng lời nói như vậy thổ lộ nội tâm của mình, mà trong thần sắc kiên định cùng ánh mắt nhu tình như nước của nàng, khiến cho những lo lắng trong lòng Phượng Thương dần dần tan đi.

“Vậy là tốt rồi!” Phượng Thương nhắm mắt lại, hôn lên trán của Mộ Dung Thất Thất .

Buổi chiều, Phượng Thương ở trong thư phòng triệu kiến Nạp Lan Tín.

“Đi, tra thân phận của vương phi.” Nạp Lan Tín vừa đến, Phượng Thương liền ném cho hắn một tờ giấy, nhìn nội dung trên trang giấy, Nạp Lan Tín không khỏi nhíu mày, “Vương Gia, ngài là nói, vương phi có thể là Độc Tiên Nhi của Ma vực?”

“Ngươi trước đi thăm dò Long Trạch Cảnh Thiên, hắn đã từng bị người ta ám sát, tra ra rốt cuộc hắn được ai cứu. Nếu như là Độc Tiên nhi, như vậy Độc Tiên Nhi chính là vương phi.” Vừa nghĩ tới chuyện ban ngày nghe được, trong lòng Phượng Thương liền có một loại bất an.

Nếu như Mộ Dung Thất Thất là Độc Tiên Nhi, này có thể giải thích được vì sao Quang Hoa công tử lại vung tiền như rác, mỗi lần đều đặt cửa trên người Mộ Dung Thất Thất…

Nghe Giang hồ đồn, Độc Tiên nhi cùng Quang Hoa công tử là một đôi tình lữ, nếu Mộ Dung Thất Thất là Độc Tiên Nhi, vậy Quang Hoa công tử này là ai? Bọn họ trong đó rốt cuộc là quan hệ như thế nào? Nếu như bọn họ thật sự là người yêu, vậy hắn nên làm thế nào cho phải? (TNN : \*phụt\* trong đầu a này rút cuộc chứa cái gì a~ quy đi quy lại lại ra cái này~)

Phượng Thương không dám nghĩ chuyện về sau, sau khi nghe Mộ Dung Thất Thất là Độc Tiên Nhi, lòng của hắn đều không thể bình tĩnh.

Trong nội tâm Phượng Thương, khả năng Mộ Dung Thất Thất là Độc Tiên Nhi vô cùng lớn, Độc Tiên Nhi thích dùng độc, mà Mộ Dung Thất Thất là Liên công tử, có thể cứu người, cũng sẽ giết người, có thể dùng dược cứu người, cũng thích dùng độc, hai cái này không mưu mà hợp. Hơn nữa vẻ ngoài Độc Tiên nhi như thiên tiên, cho nên mới có xưng hô là “Tiên nhi”, mà Mộ Dung Thất Thất xuất trần thoát tục, kỳ thật có thể hình dung là “Tiên”…

Nếu xác định thân phận Mộ Dung Thất Thất chính là Độc Tiên Nhi, vậy hắn không phải là có một tình địch cường đại—— Quang Hoa công tử rồi?

Hiệu suất xử lý của Phật Sinh Môn rất cao, đến tối, Nạp Lan Tín đưa tới kết quả. Quả nhiên, người lúc ấy cứu Long Trạch Cảnh Thiên chính là Mộ Dung Thất Thất, hơn nữa Long Trạch Cảnh Thiên cũng là bởi vì Độc Tiên Nhi mới hối hôn, bỏ rơi Mộ Dung Thất Thất. Chỉ là cái tên ngu ngốc kia căn bản không biết Mộ Dung Thất Thất chính là Độc Tiên Nhi, hôm nay phát hiện, mới hối hận, chạy đến tìm Mộ Dung Thất Thất, muốn nối lại duyên cũ.

“Vương Gia, làm sao bây giờ?” Nhìn thấy mặt Phượng Thương lúc trắng lúc đen, Nạp Lan Tin có chút không an tâm. Bình thường tình huống như vậy, đại biểu tâm tình vị chủ tử này rất không tốt, hơn nữa sẽ có người muốn chết, không biết ai là cái kẻ xui xẻo kia.

“Phong sát Tuyệt Sắc phường cùng Thông Bảo trai của Quang Hoa công tử!” Phượng Thương nghiến răng nghiến lợi hạ mệnh lệnh. Ta không cần biết ngươi là ai! Dám cùng ta đoạt Thất Thất, ta nhất định sẽ làm cho ngươi hối hận mà chết!

## 86. Chương 93

Chương 93: Long phượng đấu.

Trong lời nói của Phượng Thương đặc mùi ghen tuông, Nạp Lan Tín hiểu được.

Từ khi có vị vương phi này, trong mắt trong lòng của Vương Gia đều là vương phi, hiện tại biết ” bí mật của Vương phi ” rồi, dựa vào tính cách của Phượng Thương mà nói, đương nhiên sẽ không dễ dàng tha thứ.

Dù sao danh tiếng của Quang Hoa công tử bên ngoài, lúc trước Vương Gia còn khen ngợi Quang Hoa công tử có thể không để ý áp lực chính tà đối lập, cùng Độc Tiên Nhi dắt tay, còn tán thưởng bọn họ là đôi tình nhân tuyệt thế trên giang hồ, lúc này biết rõ Độc Tiên Nhi chính là vương phi, Vương Gia rốt cuộc không ngồi im được nữa, cũng không cách nào bình tĩnh.

Bất quá, không chỉ mình Phượng Thương, mà ngay cả Nạp Lan Tín cũng bị cái kết quả này dọa ngây người.

Vương phi là nữ tử ôn nhu như vậy, tại sao người trong giang hồ cứ nghe thấy tên Độc Tiên Nhi lại biến sắc, Nạp Lan Tín thật sự là không tưởng tượng được.

Về truyền thuyết Độc Tiên nhi, giang hồ có rất nhiều, vô luận là tâm ngoan thủ lạt, hay là giết người như ngóe, những thứ này Nạp Lan Tín cũng không có tận mắt nhìn thấy, cũng cảm thấy là không đáng tin. Nhưng ít ra, Ma vực ở trong tay Độc Tiên nhi năm năm phát dương quang đại, đây là sự thật không thể tranh cãi. Nữ nhân này có năng lực có quyết đoán, là người xuất sắc nổi bật trong số các nhân tài trong giang hồ.

Chỉ là, Độc Tiên Nhi là vương phi? Vương phi là Độc Tiên Nhi? Tin tức này làm cho Nạp Lan Tin từ lúc biết được, thần trí còn chưa có phục hồi lại.

Tuy cùng Mộ Dung Thất Thất tiếp xúc không nhiều lắm, nhưng khi ở Mộ Dung phủ, hắn là tiên sinh, dạy Mộ Dung Thất Thất một thời gian ngắn, đoạn thời gian ở chung kia, hắn cũng không có phát giác sự khác thường của Mộ Dung Thất Thất mà?

Nếu không phải thật sự xác minh thân phận của Mộ Dung Thất Thất, khiến Nạp Lan Tín tin tưởng vương phi chính là Độc Tiên Nhi, thì hắn thật không cách nào tiếp nhận.

Bất quá, cẩn thận ngẫm lại, cũng không khó phát hiện Mộ Dung Thất Thất cùng Độc Tiên Nhi có chỗ giống nhau. Bên ngoài nghe đồn Mộ Dung Thất Thất là phế vật, có phế vật nào lại thông qua cuộc thi tranh tài tứ quốc mà khiến cho Bắc Chu đứng đầu sao? Lại càng không cần phải nói đến trận chung kết!

Vô luận là đối với Cổ Lệ, hay là đối với Mộ Dung Thanh Liên, từ đầu đến cuối, vũ khí trong tay Mộ Dung Thất Thất chỉ có một đoạn hồng sa mỏng, có thể đem hồng sa điều khiển như chính cơ thể mình vậy, chẳng lẽ không phải là cao thủ sao! Xem ra, bọn họ cũng có thời điểm nhìn lầm.

Chắc hẳn lúc này biết rõ thân phận vương phi, trong lòng Vương Gia cũng rất là khiếp sợ đi!

Lúc trước thời điểm truyền ra chuyện xấu của Độc Tiên Nhi cùng Quang Hoa công tử, Vương Gia còn thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy chung thân đại sự của Độc Tiên nhi đã được giải quyết, hắn đối với lão quái vật Ma vực cũng có thể khai báo rồi. Hiện tại, Độc Tiên nhi là vương phi, hắn lại yêu vương phi như vậy, giữa hai người lại có Quang Hoa công tử chen giữa, tư vị trong lòng Vương Gia khẳng định siêu cấp khó chịu.

“Vương Gia, động tới Tuyệt Sắc phường cùng Thông Bảo Trai, chỉ sợ không tốt cho lắm, tựa hồ…”

Nạp Lan Tín còn chưa dứt lời, đã bị Phượng Thương trực tiếp cắt đứt, hắn đứng lên, híp đôi mắt phượng lại, trong con ngươi màu tím tản ra hàn khí, “Ngươi nói rất đúng, động tới Tuyệt Sắc phường cùng Thông Bảo Trai, chỉ là gãi không đúng chỗ ngứa, ta muốn giết hắn để trừ hậu hoạn!”

Lời của Phượng Thương làm Nạp Lan Tín càng kinh hãi, ngây ngốc trong chốc lát, Nạp Lan Tín nhẹ giọng hỏi, “Vương Gia, ngài… Ngài là nói giết Quang Hoa công tử?”

“Đương nhiên! Dám động tới nữ nhân của ta, thì phải có năng lực nhận lửa giận của ta!”

Chuyện này là thế nào đây? Nạp Lan Tín sém chút ngất xỉu. Vừa rồi hắn còn muốn khuyên Phượng Thương suy xét đến cân bằng các thế lực trên giang hồ, trước tạm thời đừng động tới Quang Hoa công tử. Lúc này chủ tử lại trực tiếp muốn giết quang Hoa công tử!

Trời ạ, chủ tử nhất định là bị ghen tuông làm cho choáng váng đầu óc rồi, chẳng lẽ hắn không biết Quang Hoa công tử trong dân gian rất có uy danh sao? Chẳng lẽ hắn không biết giết Quang Hoa công tử sẽ làm nữ nhân trong thiên hạ khởi nghĩa tạo phản sao? Đây quả thực là tự gây thù chuốc oán a!

Từ xưa đến nay gió nguy hiểm nhất chính là gió bên gối, những nữ nhân kia mặc dù không có gì đáng sợ, chỉ là thiên hạ này không có nữ nhân nào không yêu Quang Hoa công tử quần áo lụa là kia.

Giết Quang Hoa công tử, chẳng khác nào đem tâm các nàng bóp nát, những nữ nhân kia khóc rống chảy hết nước mắt cũng thôi đi, vạn nhất thổi gió bão bên gối với nam nhân của các nàng, này phải làm sao đây? Trong đó không thiếu nhân sĩ giang hồ, đại thần trong triều, thê thiếp Hoàng thất Quý tộc, trận cuồng phong này thổi đến, hoàn toàn có thể mang cả đại lục nhấn chìm nha!

“Vương gia, Quang Hoa công tử cũng không phải nhân vật bình thường, từ thương nhân dân chúng, từ Hoàng thất Quý tộc, chỉ cần nơi nào có phụ nhân, sẽ không có chuyện có người không yêu Thông Bảo Trai cùng Tuyệt Sắc Phường, mà ngay cả thái hậu trong nội cung đối với đồ trang sức trong Thông Bảo Trai cũng khen không dứt miệng… Ngài nếu thật sự động tới Quang Hoa công tử, nước mắt của những nữ nhân kia có thể nhấn chìm Yên kinh đó!”

Nạp Lan Tín nói rất đúng sự thật, nhưng lời nới của hắn trong tai của Phượng Thương liền chuyển đổi thành mặt ý tứ khác.”Bất quá chỉ là một cái nam nhân dựa vào nữ nhân để kiếm cơm!”

“Khụ khụ!” Nạp Lan Tín bị sặc nước miếng rồi, Phượng Thương nói lời này cũng thật quá cay nghiệt đi. Nếu như Quang Hoa công tử là dựa vào nữ nhân để kiếm cơm, vậy hắn cùng vương phi là “Tình lữ”, cái này không phải nói vương phi nuôi tiểu bạch kiểm hay sao! Vương phi nuôi tiểu bạch kiểm, vậy Vương Gia là cái gì? Nam tử đội nón xanh? Nạp Lan Tín nhịn không được chằm chằm nhìn lên trên đầu Phượng Thương—— (TNN : haha anh này dễ thương ghê =]])

Nạp Lan Tín sắc mặt quái dị, khiến cho Phượng Thương lúc này mới ý thức được trong lời nói của mình có chút quỷ dị, cũng ho khan hai tiếng, “Tóm lại, có ba chiêu đối phó tình địch, trước thám thính thật giả, xác định phương hướng, rồi một lần ám sát chết hắn!” (anh làm thành sách đem bán được đó =]])

Nghe Phượng Thương nói những lời này, Nạp Lan Tín kém chút nữa hộc máu. Vương Gia là làm sao vậy? Lại đem chiến thuật sa trường vận dụng lên người tình địch, thật sự là hiếm thấy!

Phượng Thương chưa từng khẩn trương giống như bây giờ , tuy bên người Mộ Dung Thất Thất có rất nhiều ruồi bọ tanh tưởi, tỷ như Long Trạch Cảnh Thiên quang minh chính đại, tỷ như Hoàn Nhan Hồng, tỷ như Lý Vân Khanh cẩn thận đúng mực… Nhưng những địch nhân này hắn đều đã thấy tận mắt qua, hơn nữa có còn so chiêu rồi.

Người ta nói, minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Khi hắn còn đang đề phòng bảo vệ nàng bởi những người kia, thì Quang Hoa công tử tuyệt thế này không biết khi nào thì công chiếm Tiểu Vương phi của hắn, điều này bảo hắn làm sao chịu được?

Huống chi mấy con ruồi này, hắn đều thấy qua rồi, còn cái Quang Hoa công tử kia xuất quỷ nhập thần, bất kể hàng ngày hắn đều đem Tiểu Vương phi của mình trông chừng thật chặt, vậy mà bọn họ vẫn còn có thể liên lạc, hơn nữa còn thành là một đôi tình lữ nổi tiếng trong giang hồ, điều này bảo Phượng Thương làm sao tiếp thụ được!

Bọn họ rốt cuộc là quen biết khi nào? Nhận thức đã bao lâu? Khi nào thì phát sinh cảm tình? Khi hắn canh phòng nghiêm ngặt dưới mọi tình huống, cái Quang Hoa công tử này lại là dùng phương thức gì liên lạc cùng Mộ Dung Thất Thất? Những vấn đề này đều khiến Phượng Thương hoang mang, làm cho đầu óc hắn nghĩ không thông.

“Vương Gia, ngài đã đau đầu như vậy, vì sao không trực tiếp đi hỏi vương phi? Thuộc hạ thấy vương phi vẫn là rất để ý ngài!”

“Không cần!” Đối với đề nghị của Nạp Lan Tín, Phượng Thương trực tiếp cự tuyệt. Vạn nhất Mộ Dung Thất Thất nói cho hắn biết chính là một đáp án tê tâm liệt phế, thương tâm muốn chết, vậy hắn nên làm cái gì bây giờ? Vạn nhất Mộ Dung Thất Thất nói nàng chỉ là tạm thời trú tạm ở đây, sau này sẽ cùng Quang Hoa công tử bỉ dực song phi (như chim liền cánh), hắn sợ không biết mình sẽ làm ra cái chuyện quá phận gì.

“Vương Gia, người yêu nhau quan trọng nhất là thẳng thắn thành khẩn, ngài đã yêu vương phi như vậy, không bằng trực tiếp thẳng thắn nói ra điều nội tâm mình nghĩ, biết đâu —— “

“Không được!” Phượng Thương cắn răng. Hắn không cần tình yêu thương hại, càng không cần Mộ Dung Thất Thất bố thí tình yêu cho hắn.

Nếu Mộ Dung Thất Thất là Độc Tiên Nhi, tin đồn trong giang hồ về chuyện nàng cùng Quang Hoa công tử, nàng nhất định đã biết. Biết rõ, còn cho phép có tin đồn như vậy nảy sinh, với hiểu biết của hắn về Thất Thất, nhất định Quang Hoa công tử trong lòng nàng rất có trọng lượng. Phượng Thương có chút khiếp đảm, sợ giữa hắn và Quang Hoa công tử, Mộ Dung Thất Thất sẽ chọn Quang Hoa công tử. Muốn hắn đi đối mặt với sự thực này, hắn làm không được.

Thấy nhiều biểu lộ phức tạp trên mặt Phượng Thương, Nạp Lan Tín càng cảm thấy, tình yêu này chính là thứ tra tấn người. Nguyên bản Vương Gia anh minh thần vũ, vì sao cứ mỗi lần gặp phải chuyện tình liên quan tới vương phi, đều mất đi lý trí? Chẳng lẽ đây là cái gọi là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường?

Xem ra, vô luận hắn nói cái gì, Vương Gia cũng sẽ không tiếp thu, còn không bằng để cho bọn họ va chạm tình cảm một lần.

Nếu Quang Hoa công tử là một cơ hội, sao không mượn cái cơ hội này, khiến cho vương gia vương phi phát triển tình cảm! Chỉ là, nếu như Quang Hoa công tử thật sự ngăn cản đường tình cảm của Vương Gia, không cần Vương Gia mở miệng, hắn sẽ tự động vì Vương Gia thanh lý.

Nghĩ như vậy, Nạp Lan Tín rốt cuộc không phát biểu ý kiến của mình nữa, chỉ chờ Phượng Thương hạ lệnh.

“Mặc kệ dùng phương pháp gì, ta muốn các ngươi dùng thời gian ngắn nhất tìm được Quang Hoa công tử, nếu hắn không lộ diện, liền huyết tẩy Thông Bảo Trai cùng Tuyệt Sắc phường, ta không tin, như vậy còn không ép được hắn ra! Ta muốn đích thân nhìn xem cái tình địch này đến tột cùng là người thế nào, lại có tâm tư động đến trên người nữ nhân của ta!”

“Dạ!” Đối với cái Vương Gia ghen tuông ngập trời này, Nạp Lan Tín biết rõ phản đối tất cả đều không có hiệu quả, biện pháp duy nhất chính là tìm được Quang Hoa công tử, đem hắn trói đến trước mặt Vương Gia, để cho bọn họ quyết đấu, nếu không, ghen tuông của Vương Gia sẽ bao phủ toàn bộ Bắc Chu này mất.

Vì chuyện của Quang Hoa công tử, Phượng Thương ở trong thư phòng ngây người thật lâu, thời điểm trở lại Thính Tùng lâu, đã là đêm khuya, Mộ Dung Thất Thất đã sớm thay quần áo mà ngủ. Nhìn vẻ mặt an tĩnh của Mộ Dung Thất Thất dưới ánh nến, Phượng Thương vươn tay, nhẹ nhàng mà vuốt ve trên đuôi lông mày có chút nhăn lại của nàng.

“Khanh Khanh, ta sẽ không buông tay! Thiên đường địa ngục, cũng sẽ đều mang theo nàng! Nàng cũng đừng hòng muốn thoát khỏi ta!”

Nhận thấy được có người, Mộ Dung Thất Thất chậm rãi mở to mắt, sau khi nhìn thấy người đến là Phượng Thương, nàng miễn cưỡng ngáp một cái, “Chàng đã về!”

Những lời này, khiến cho tâm tình của Phượng Thương tốt lên rất nhiều. Tựa như thê tử chờ trong nhà, nhìn thấy trượng phu trở về, đều dùng một câu “Chàng đã về” tiêu trừ mệt mỏi trên người trượng phu.

“Đến, ta giúp nàng cởi áo ngoài!” Phượng Thương ôm lấy Mộ Dung Thất Thất, mấy ngày nay, đều là hắn hầu hạ Mộ Dung Thất Thất mặc quần áo, nàng tựa hồ đối với những bộ quần áo rườm rà này đặc biệt vô lực, lớn như vậy rồi, còn không biết mặc ra sao, cho nên Phượng Thương bất đắc dĩ trở thành “Bảo mẫu” của Mộ Dung Thất Thất .

“Ừm——” Mộ Dung Thất Thất rất phối hợp, từ từ nhắm hai mắt, tùy ý để Phượng Thương giúp mình cởi áo ra. Thời điểm cảm giác được lành lạnh, sau một khắc đã bị Phượng Thương ôm vào trong chăn ấm áp.

Ôm đến thân thể ấm áp, Mộ Dung Thất Thất từ từ nhắm hai mắt ôm lấy eo Phượng Thương.”Như thế nào bây giờ mới về! Ta chờ chàng thật lâu nha —— “

Bởi vì ôm chặt, cộng thêm buồn ngủ, Mộ Dung Thất Thất từ đầu đến cuối đều nhắm hai mắt, trong thanh âm mang theo một tia làm nũng cùng nén giận, Phượng Thương hôn một chút lên trán của Mộ Dung Thất Thất, cảm giác được nàng chân thật như vậy ở trong ngực mình, tâm lo lắng, rốt cục cũng buông xuống.

“Có một số việc phải xử lý, cho nên mới về muộn. Ngoan! Ngủ đi! Ta ở bên cạnh cùng nàng!”

“Ừ!” Mộ Dung Thất Thất gật đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn tựa ở trên bờ vai rắn chắc của Phượng Thương, bàn tay nhỏ bé cũng ở trên người Phượng Thương sờ soạng một lát, “Thương —— “

“Ừ?”

“Mặc dù nhìn chàng rất gầy, nhưng ôm rất vừa tay nha!” Mộ Dung Thất Thất nhắm mắt sờ sờ, ngón tay vẫn loanh quanh trên bụng Phượng Thương, “Cơ bụng sáu múi, Thương, chàng thật gợi cảm a! Đúng là làm người không thể xem ở bề ngoài!” (TNN: sắc nữ a~~)

Mộ Dung Thất Thất vừa nói, bàn tay nhỏ bé vừa tiếp tục thăm dò. Nàng ngủ mơ mơ màng màng, lại không biết rõ, hành vi của mình không thể nghi ngờ là khiêu khích tôn nghiêm nam tính của Phượng Thương, thời điểm tay trượt xuống bụng, Phượng Thương kịp thời bắt được tay của nàng.

“Thương?” Bị Phượng Thương bắt lấy tay, Mộ Dung Thất Thất có chút bất mãn, cố gắng mở to mắt, nhìn Phượng Thương.

“Con mèo nhỏ, ta cũng không muốn trong lúc nàng mơ mơ màng màng mà muốn nàng!” Phượng Thương nắm bàn tay nhỏ nhắn của Mộ Dung Thất Thất, đem nàng ôm vào trong ngực, “Hôm nay tiến cung mệt chết đi, từ nay về sau chúng ta không đi nữa! Miễn phải đối mặt với những người nhức đầu kia!”

Phượng Thương nói vậy, thành công dời đi tầm mắt của Mộ Dung Thất Thất, nàng vô cùng phối hợp gật đầu, “Đúng! Từ nay về sau trừ gặp ngoại tổ mẫu, người khác cũng không gặp! Cái thái tử kia thật đáng ghét, Nhị hoàng tử cũng chán ghét, A Khang thật đáng thương, chúng ta phải quan tâm hắn nhiều hơn…”

“Được!” Phượng Thương khẽ cười, hôn nhẹ lên môi Mộ Dung Thất Thất. Nhìn Mộ Dung Thất Thất lần nữa khép mắt lại, Phượng Thương nghĩ tới những lời Nạp Lan Tín đã nói, thẳng thắn thành khẩn, hỏi ——

“Khanh Khanh, Long Trạch Cảnh Thiên gọi nàng là Tiên nhi? Vì sao…”

Phượng Thương không biết hành động của mình như vậy có tính là đáng xấu hổ hay không, Mộ Dung Thất Thất lúc này đang ngủ mơ mơ màng màng, đại não cũng không rõ ràng lắm, nếu hỏi lúc này, nàng nhất định sẽ nói thật. Mà hắn mượn cơ hội này đến hỏi Mộ Dung Thất Thất có phải là có chút hèn hạ không?

Chỉ là trong nháy mắt, mới vừa rồi còn bởi vì tư tưởng tiểu nhân hèn hạ mà có chút xấu hổ, Phượng Thương nhìn đến gò má phấn hồng của Mộ Dung Thất Thất, nội tâm lần nữa bị đánh vào.

Vô sỉ thì vô sỉ đi! Dù sao, Mộ Dung Thất Thất cũng là nữ nhân của hắn, cho dù đem hết tất cả vốn liếng, hắn cũng muốn làm cho thể xác và tâm của nàng thành của mình! Lúc này có kẻ đánh chủ ý lên lão bà của hắn, cũng không thể nói cái gì mà nhân nghĩa đạo đức nữa rồi. Chẳng lẽ bảo hắn trên chiến trường, còn cùng địch nhân nắm tay, tới một câu “Chào ngươi! Ăn có được không? Hôm nay khí trời thật tốt a!” (TNN: haha suy nghĩ của a này thật dễ thương =]])

Hắn là chính nhân quân tử, nhưng cũng có nghĩa là những con ruồi như hổ rình mồi kia sẽ vì thế mà từ bỏ Mộ Dung Thất Thất. Muốn cùng bọn hắn nói đạo nghĩa, bọn họ cũng sẽ không buông tha cho Khanh Khanh!

“Bởi vì ta còn có một danh tự, gọi là Độc Tiên Nhi!”

Quả nhiên, giống với ý nghĩ của Phượng Thương, Mộ Dung Thất Thất ngủ mơ màng, nào đâu biết thanh tỉnh là thứ gì, cho nên Phượng Thương hỏi nàng, nàng liền nói thẳng.

“Khanh Khanh, nàng là Độc Tiên nhi của Ma vực?”

“Đúng nha!” Mộ Dung Thất Thất nhếch miệng, nhíu nhíu mày, “Chẳng lẽ ta không giống sao?”

“Giống —— “

“Không, không giống, ta chính là ta!” Mộ Dung Thất Thất ngáp nhẹ, cái miệng nhỏ nhắn tiến đến mặt Phượng Thương “Bẹp” một cái, “Ngủ ngon, Thương, hôm nay thật mệt a… Còn có, trong lòng của ta chỉ có chàng, không có hắn…”

Nói xong, Mộ Dung Thất Thất đã phát ra tiếng thở đều đều, cái miệng nhỏ nhắn như cánh hoa, hơi mở ra.

Nữ nhân này a! Ở trước mặt mình không có bất kỳ phòng bị gì. Phượng Thương hôn lên đỉnh đầu Mộ Dung Thất Thất, nàng thừa nhận thân phận của mình, làm trong lòng của hắn cũng nhận được xác định. Hiện tại nghi vấn duy nhất chính là chuyện Quang Hoa công tử. Chẳng lẽ, là Quang Hoa công tử quấn quít lấy Khanh Khanh của hắn? Nếu không, nàng vì sao nói trong lòng nàng không có hắn? Cái “hắn” này không phải ám chỉ Quang Hoa công tử chứ?

Mộ Dung Thất Thất ngủ, mà Phượng Thương mặc dù hy vọng có thể hỏi rõ xem nàng cùng Quang Hoa công tử có quan hệ gì, nhưng chẳng biết tại sao, nhìn giai nhân đang ngủ, làm cho hắn cũng bối rối, chống đỡ được trong chốc lát, liền ôm Mộ Dung Thất Thất tiến vào mộng đẹp.

Từ khi Mộ Dung Thất Thất cùng Phượng Thương cùng giường chung gối, công việc của Tô Mi cùng Tố Nguyệt liền thiếu đi rất nhiều. Vị cô gia này, bất kể chuyện gì, cũng đều tự mình chuẩn bị, khiến cho công việc của bọn họ nhẹ nhàng xuống.

Phượng Thương mỗi ngày đều lâm triều, thức dậy sớm, sau khi thức dậy luôn chỉnh chu triều phục, rồi hôn hai gò má cùng cái miệng nhỏ nhắn của Mộ Dung Thất Thất rồi mới rời đi. Mà trong mùa đông Mộ Dung Thất Thất chỉ thích ngủ, luôn đợi tới khi Phượng Thương hạ triều trở về, mới vừa vặn tỉnh lại.

Vì vậy, việc mặc quần áo rửa mặt cũng thành việc của Phượng Thương, hai ngày này liền tóc của Mộ Dung Thất Thất, cũng là Phượng Thương chải.

Tóc Mộ Dung Thất Thất dài tới mắt cá chân, mềm như tơ lụa, khiến cho Phượng Thương yêu thích không buông tay, dứt khoát chiếm luôn việc chải đầu này từ tay Tô Mi cùng Tố Nguyệt. Tuy nhiên hắn sẽ không đeo trang sức rườm rà, chỉ đơn giản dùng cái trâm cố định lại. Vừa vặn phù hợp với yêu cầu đơn giản của Mộ Dung Thất Thất, cứ mỗi ngày buông thõng một đầu bím tóc đi dạo khắp nơi trong vương phủ.

“Tiểu thư, cô gia thật là một tướng công toàn năng, lên được phòng khách, xuống được phòng bếp.” Trong hoa viên, Tô Mi cùng Tố Nguyệt một trái một phải, đi bên người Mộ Dung Thất Thất.

Hai người này không biết thân phận thực sự của Phượng Thương, cho nên lúc nghe thấy Phượng Thương ngủ lại khuê phòng của Mộ Dung Thất Thất, sợ tới mức cằm kém chút rơi xuống đất. Tuy thời này đại hôn cũng có chuyện huynh muội thành thân, nhưng đều là bà con, đâu giống tiểu thư cùng Phượng Thương, huynh muội ruột thịt như vậy, này cũng quá kinh hãi rồi!

Bất quá về sau, thấy Phượng Thương đối với Mộ Dung Thất Thất toàn tâm toàn ý, hai người này mới dần dần tiếp nhận.

Mặc dù huynh muội yêu nhau, có hơi loạn luân, nhưng tiểu thư mình đã thật lòng yêu mến, các nàng dĩ nhiên là hi vọng tiểu thư vui vẻ! Chỉ là, bên ngoài dù ủng hộ, thì trong lòng hai người vẫn có một loại lo lắng cho Mộ Dung Thất Thất, chuyện này của tiểu thư, sợ là vĩnh viễn đều không thể để lộ ra ngoài đi! Che giấu như vậy, rốt cuộc che được đến lúc nào đây!

Thấy Tô Mi trêu chọc mình, Mộ Dung Thất Thất cười khẽ, “A Khang cũng không tồi nha! Gần đây luôn chạy tới Vương phủ, hận không thể chuyển đến ở luôn…”

“Tiểu thư!” Mộ Dung Thất Thất nhắc tới Hoàn Nhan Khang, khiến mặt Tô Mi đỏ lên, dậm chân, “Tiểu thư còn như vậy, ta liền không để ý tới cô!”

“Được được được! Ta không nói!” Mộ Dung Thất Thất ngoài miệng không nói, nhưng ý cười trong mắt cũng không giảm.

Tố Nguyệt ở một bên “Khì khì” cười, mặt Tô Mi càng nóng lợi hại. Không dám làm gì Mộ Dung Thất Thất, Tô Mi trực tiếp chọn Tố Nguyệt, “Tố Nguyệt, ngươi đừng cười ta, ta còn nhớ năm nào ngày nào tháng nào, dưới đêm trăng, ngươi cùng người nào đó thì thầm nói —— “

“A? Tố Nguyệt cũng có rồi? Là cái gì? Nói nghe một chút!” Mộ Dung Thất Thất vừa nghe, trên khuôn mặt nhỏ nhắn nổi lên dào dạt thần sắc hưng phấn, “Là lúc nào? Rốt cuộc là nam nhân nào tinh mắt như vậy? Chọn trúng Tố Nguyệt nhà ta?”

Tố Nguyệt nguyên bản muốn cười nhạo Tô Mi, nghe nói như thế liền sững sờ, “Ta làm sao? Tô Mi, ngươi đừng bịa đặt! Ta cái gì cũng không có hết á! Tiểu thư đừng nghe nàng!”

“Cắt! Mới không phải đâu! Buổi tối ngày đại hôn của tiểu thư, Tô Mi cùng Nạp Lan Tín dưới lầu hàn huyên một hồi lâu!” Tô Mi thấy vẻ mặt Tố Nguyệt đứng đắn, lập tức hướng Mộ Dung Thất Thất châm ngòi, “Tiểu thư, cô không biết, sau khi Tố Nguyệt đi, Nạp Lan Tín lại nhìn chằm chằm bóng lưng của nàng thật lâu, còn vừa nhìn vừa cười ngây ngô…”

“Con nhỏ chết dẫm kia, ngươi nói nhảm cái gì đó!”

So về Tô Mi da mặt mỏng, da mặt Tố Nguyệt càng mỏng hơn, thấy Tô Mi đem chuyện “Có lẽ có” nói ra, vội vàng giải thích với Mộ Dung Thất Thất, “Tiểu thư, không phải như thế! Ngày đó Nạp Lan tiên sinh tựa hồ có chuyện tìm Vương Gia, ta ngăn cản hắn, chỉ là như vậy, không có cái khác!”

“Thật sự?” Mộ Dung Thất Thất vuốt cằm, ý tứ hàm xúc kéo dài nhìn Tố Nguyệt.”Nạp Lan Tín? Người không tệ! Là người của Vương Gia, ta giúp các ngươi tác hợp—— “

Mộ Dung Thất Thất càng nói càng thái quá, Tố Nguyệt gấp đến độ không xong, trên khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng, nghĩ vì chính mình giải thích, nhưng lại không biết nói như thế nào, Tô Mi cao hứng, ở bên cạnh vỗ tay bảo hay, “Tiểu thư, không bằng cô chọn ngày tháng, nối dây tơ hồng, giúp bọn họ tạo thành một đôi đi, thật tốt!”

“Tốt cái đầu ngươi!” Tố Nguyệt bị ép nóng nảy, cuối cùng phun ra một câu thô tục, “Ta sẽ không rời khỏi tiểu thư, ta sẽ cả đời hầu hạ tiểu thư! Mọi người đều đi, ai chiếu cố tiểu thư đây!”

Nghe Tố Nguyệt nói xong, Tô Mi cũng ngưng cười, nhớ tới khi Ma Tôn đại nhân qua đời, dặn dò các nàng nhất định phải hảo hảo chiếu cố Mộ Dung Thất Thất, nếu như các nàng thật sự đều lập gia đình, bên người Mộ Dung Thất Thất sẽ không còn người thân thiết nữa.

Nghĩ như vậy, Tô Mi trầm mặc xuống. Nhìn bộ dáng của hai nha đầu, Mộ Dung Thất Thất thở dài, đi đến trước mặt các nàng, tay trái nắm tay Tô Mi, tay phải nắm tay Tố Nguyệt.

“Hai người các ngươi là đứa ngốc a! Lấy năng lực của tiểu thư ta, chẳng lẽ không tự chiếu cố tốt được cho bản thân sao! Trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng, các ngươi ở bên cạnh ta tới già, chuyện chung thân làm sao bây giờ? Ta không có tỷ muội, chính là đem các ngươi như tỷ tỷ mà đối đãi! Các ngươi nếu không hạnh phúc, ta cũng sẽ không hạnh phúc!”

“Cho nên, có người yêu, có muốn theo đuổi tình cảm, nhất định phải buông cái tôi của mình ra, can đảm mà yêu đi. Duyên phận bỏ lỡ, sẽ tiếc nuối cả đời, ta cũng không hy vọng chờ các ngươi già rồi, lại thấy hai cái lão thái thái ở đàng kia ngồi nhớ lại ngày đó…”

“Tiểu thư ——” Mộ Dung Thất Thất nói, khiến cho hai thiếu nữ vừa muốn cười, lại cảm động.

Tuy Mộ Dung Thất Thất là chủ tử của các nàng , nhưng một chút bộ dáng chủ nhân đều không có, ngược lại đối với các nàng đặc biệt bao dung, thật sự như thân tỷ muội, có thể ở bên người Mộ Dung Thất Thất, đây là chuyện khiến cho Tô Mi cùng Tố Nguyệt đều vô cùng tự hào.

“Đáp ứng ta, có hạnh phúc, nhất định phải dũng cảm theo đuổi!” Mộ Dung Thất Thất đem tay Tô Mi cùng Tố Nguyệt để cùng một chỗ, tay của mình cũng chồng lên, “Những người bên cạnh ta chỉ có mình ta hạnh phúc, không đủ, chúng ta ba người đều phải hạnh phúc!”

“Vâng!” Mộ Dung Thất Thất nói khiến cho Tố Nguyệt cùng Tô Mi đều rưng rưng, hai người đều dùng sức gật đầu.

Mà một màn này, vừa vặn rơi vào trong mắt Nạp Lan Tín. Xem ra, vương phi quả thật không phải người bình thường! Lại ở thời đại chủ tớ nghiêm ngặt này mà lại đối đãi với nô tỳ bọn họ giống như tỷ muội!

Những ngày này, Nạp Lan Tín một mực phụng mệnh tra ra chuyện của Quang Hoa công tử, lại không nghĩ vị Quang Hoa công tử này thật sự giống như trong truyền thuyết, thần long thấy đầu không thấy đuôi, căn bản là tìm không được tung tích của hắn.

Mộ Dung Thất Thất cùng Quang Hoa công tử nhận thức, như vậy bọn họ hẳn là có một loại phương thức liên lạc đặc biệt, vì vậy Nạp Lan Tín liền theo dõi Mộ Dung Thất Thất. Chỉ là, Mộ Dung Thất Thất bình thường cũng không ra khỏi phủ, Vương Gia cũng một mực đi theo bên người nàng, như vậy nàng cùng Quang Hoa công tử truyền tin hẳn là do tỳ nữ của nàng.

Nhìn chằm chằm vào Tô Mi cùng Tố Nguyệt, từ trên người các nàng tìm kiếm manh mối, đây là phương pháp xử lý Nạp Lan Tín nghĩ đến.

“Tiểu thư, nhìn, Nạp Lan Tín lại đang liếc trộm Tố Nguyệt!” Tô Mi mắt sắc, liếc thấy Nạp Lan Tín, lập tức thọt tới bên người Mộ Dung Thất Thất, “Ta nói đúng đi, Nạp Lan Tín là nhìn trúng Tố Nguyệt.”

Thấy Tô Mi nói như vậy, gò má Tố Nguyệt lần nữa nhiễm hồng. Từ khi Mộ Dung Thất Thất đại hôn xong, nàng cùng Nạp Lan Tín thật là có mấy lần đụng mặt, chính là cũng không nói lời nào, chỉ là gật đầu mỉm cười, không hơn. Nhân phẩm Nạp Lan Tín cũng không tệ lắm, chỉ là Tố Nguyệt không biết mình có thích hắn hay không.

Thấy Nạp Lan Tín xuất hiện, Mộ Dung Thất Thất nở nụ cười, xem ra có triển vọng, không bằng làm mai hợp tác, “Khụ khụ! Tố Nguyệt, ngày sinh của thái hậu ta đặt mấy bộ trang sức ở Thông Bảo trai, ngươi đi xem xem sao. Ta có Tô Mi hầu hạ, ngươi không cần phải gấp…”

Lời của Mộ Dung Thất Thất đủ rõ ràng rồi, chỉ thiếu chút nữa là nói thẳng, ngươi ở bên ngoài lâu một chút, không trở về cũng không sao ——

“Tiểu thư…” Tố Nguyệt nhất thời xấu hổ.

“Đi thôi! Sinh nhật Ngoại tổ mẫu, ta đương nhiên là muốn tặng lễ vật! Bình thường cũng là Tô Mi làm chân chạy, hôm nay ta muốn cùng Tô Mi tâm sự chuyện Hoàn Nhan Khang, nên ngươi đi đi.”

Cách xa, Nạp Lan Tín nghe không được Mộ Dung Thất Thất nói cái gì, thấy Tố Nguyệt rời đi, hắn cũng đi theo đằng sau.

Nạp Lan Tín đi theo Tố Nguyệt rời đi, xác minh ý nghĩ trong lòng của Mộ Dung Thất Thất cùng Tô Mi, hai người nhìn nhau cười, thật là có hy vọng nha!

Ra khỏi Vương phủ, Tố Nguyệt trực tiếp đi Thông Bảo trai. Sinh nhật Thái hậu là ba ngày sau, lúc trước Mộ Dung Thất Thất thiết kế một bộ trang sức “Đan Phượng Triêu Dương” rất đẹp, toàn bộ dùng Hồng Ngọc cực phẩm chế tạo, khoảng hai ngày có thể xong. Nạp Lan Tín đi theo sau lưng Tố Nguyệt, không xa không gần, thẳng đến khi trông thấy Tố Nguyệt vào Thông Bảo trai, hắn mới rốt cục xác nhận ý nghĩ trong lòng. Mộ Dung Thất Thất quả nhiên là thông qua tỳ nữ liên lạc cùng Quang Hoa công tử, chỉ là, làm sao tìm được Quang Hoa công tử, mới là mấu chốt nhất.

Trong khoảng thời gian này, mặt ngoài Vương Gia tuy gió êm sóng lặng, nhưng là Nạp Lan Tín đi theo Phượng Thương đã lâu có thể cảm giác được nội tâm Phượng Thương lo lắng chờ đợi. Phỏng chừng chìm đắm trong tình yêu mọi người đều là như thế này đi.

“Nạp Lan tiên sinh, ngươi ở đây làm cái gì?” đến khi Nạp Lan Tín lấy lại tinh thần, Tố Nguyệt đã ở trước mặt hắn. Khoảng cách tiếp xúc cùng Tố Nguyệt gần như vậy, làm tim của Nạp Lan Tín nhịn không được đập dồn dập.

Tố Nguyệt không phải nữ tử cực đẹp, nhưng nàng lại thuộc về kiểu càng nhìn càng khoan khoái, càng xem càng dễ nhìn. Đặc biệt là mắt của Tố Nguyệt, như biết nói, đều nói con mắt là cửa sổ tâm hồn, nội tâm nữ tử này hẳn cũng là rất đẹp.

“Ta chỉ là đi ngang qua, đi dạo… đi dạo…” Nạp Lan Tín không biết vì sao, thời điểm Tố Nguyệt nhìn hắn, hắn thậm chí có một loại cảm giác hít thở không thông, giống như bị xuyễn, tư vị rất khó chịu.

Chẳng lẽ, gặp ma rồi? Nạp Lan Tín vỗ vỗ trán, bộ dáng muốn bao nhiêu ngốc liền có bấy nhiêu.

Thấy Nạp Lan Tín như vậy, Tố Nguyệt có chút sốt ruột, không tự giác đưa tay trực tiếp dò xét trán của hắn, “Không có phát sốt a…”

Cảm nhận được nhiệt độ từ bàn tay nhỏ nhắn của Tố Nguyệt, ngửi được hương hoa nhàn nhạt trên đầu ngón tay nàng, mặt Nạp Lan Tín đỏ lên, như gặp phải ôn dịch, lập tức lui về phía sau một bước, “Cái kia, ta đi trước, ta còn có việc!”

Không đợi Tố Nguyệt nói, Nạp Lan Tín như một trận gió thoát đi khỏi hiện trường.

Thái độ của đối phương, khiến Tố Nguyệt có chút tổn thương, chẳng lẽ tiểu thư nói sai rồi, Nạp Lan Tín căn bản là không thích nàng? Bằng không vì sao phải gấp gáp rời đi như vậy?

Bên kia, Nạp Lan Tín cũng cảm thấy kinh ngạc, mình khi nào thì nảy sinh qua tình huống như vậy, vì sao nhìn thấy Tố Nguyệt thì tim đập nhanh hơn, ngay cả lời nói cũng nói không hoàn chỉnh?

Nghe nói người Ma vực am hiểu dụng độc, nói vậy Tố Nguyệt ở bên cạnh Mộ Dung Thất Thất cũng có thể là cao thủ dùng độc, chỉ là, nàng hạ độc với mình lúc nào, lại khiến cho hắn bất tri bất giác liền trúng độc? Xem ra sau này phải cách xa Tố Nguyệt một chút!

Chỉ trong chốc lát, Nạp Lan Tín liền buông tha ý niệm trong đầu đi theo Tố Nguyệt để tìm Quang Hoa công tử. Quyết định cứ dựa theo lời Phượng Thương nói, trói hết người của Thông Bảo Trai cùng Tuyệt Sắc phường lại, ép Quang Hoa công tử ra mặt. Vẫn là Vương Gia nói rất đúng, lúc quan trọng dùng thủ đoạn bạo lực, có thể giải quyết vấn đề nhanh nhất!

Sinh nhật Đông Phương Lam cứ theo lịch mà tới, những năm gần đây, Đông Phương Lam đều ở trong chùa, đây là lần đầu chúc thọ. Hoàng thái hậu vốn dĩ không nghĩ muốn hưng sư động chúng, quá mức xa xỉ, chỉ là Hoàn Nhan Liệt nói, vừa vặn mượn cơ hội này để mọi người nhận thức Trấn Quốc Công chúa một chút, nghĩ đến Mộ Dung Thất Thất, Đông Phương Lam mới gật đầu, đồng ý.

Bởi vì trên thế giới này thái hậu là người duy nhất có quan hệ huyết thống gần gũi với nàng, cho nên Mộ Dung Thất Thất đối với Đông Phương Lam rất kính trọng, sáng sớm, Mộ Dung Thất Thất đã đến Cẩm Huyền cung. Trong khoảng thời gian này, ngoại trừ Vương phủ, nàng chỉ đến Cẩm Huyền cung cùng hoàng thái hậu.

“Chào Thanh cô cô!” Mộ Dung Thất Thất cười vào cửa, nhìn thấy Thanh cô liền vấn an.

” Công chúa, hôm nay cô tới thật là sớm!” Thanh cô đối với công chúa mới tìm lại được này cũng rất yêu mến, năm đó, Hoàn Nhan Minh Nguyệt là một tay nàng nuôi lớn, giai nhân bây giờ mặc dù đã mất, nhưng nữ nhi của Hoàn Nhan Minh Nguyệt lại kế thừa dung mạo và dáng vẻ của nàng, khiến người ta không thể không đem sự yêu mến đối với Minh Nguyệt công chúa, chuyển dời đến trên người Mộ Dung Thất Thất.

“Cô cô, ngoại tổ mẫu đã dậy chưa?”

“Vừa dậy, vừa mới hỏi công chúa, không nghĩ tới công chúa đã tới rồi!”

Thời điểm Mộ Dung Thất Thất đem bộ “Đan Phượng Triêu Dương” được chế tạo hoàn toàn bởi cực phẩm Hồng Ngọc đặt ở trước mặt Đông Phương Lam, không chỉ Đông Phương Lam, mà ngay cả người bên cạnh bọn họ đều bị hoa mắt.

“Chúc ngoại tổ mẫu ngày nào cũng như ngày hôm nay, hàng tháng đều như sáng nay! Phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn!”

“Tốt! Tốt! Thật xinh đẹp! Ai gia đã thấy qua nhiều bảo bối, nhưng chưa từng thấy bảo bối nào giống như của Thất Thất tặng ai gia!” Đông Phương Lam nhìn một cái đã cực thích bộ trang sức này, không nói đến giá trị xa xỉ, đơn giản chỉ xem hình dáng này, cũng thật mới nghe lần đầu, chưa từng nhìn thấy, Đông Phương Lam cũng không biết dùng cái gì để hình dung.

“Cái đồ trang sức này, là Thông Bảo Trai làm ra ư?” Thanh cô ánh mắt sắc bén, nhận thấy bộ đồ trang sức này không tầm thường.

Thấy Thanh cô nhận ra, Mộ Dung Thất Thất nhẹ gật đầu, “Đúng vậy! Ta cùng Quang Hoa công tử có duyên gặp mặt một lần, thấy sắp sinh nhật tổ mẫu, nên ta đặc biệt thỉnh Quang Hoa công tử vì ngoại tổ mẫu chế tạo bộ ‘Đan Phượng Triêu Dương’ này. Ngoại tổ mẫu, ngài thích không?”

“Thích! Rất thích! Thanh cô, ai gia hôm nay liền đeo bộ ‘Đan Phượng Triêu Dương’ này, để mọi người đều biết hiếu tâm của ngoại tôn nữ.”

“Vâng!”

Đông Phương Lam vốn dĩ đã y trang chỉnh tề, hiện tại bởi vì bộ trang sức này của Mộ Dung Thất Thất, đặc biệt đổi xuống. Thời điểm đến Thái Cực điện, tất cả mọi người đều đã đến đông đủ, đang chờ Đông Phương Lam.

“Thái hậu nương nương giá lâm! Trấn Quốc Công chúa giá lâm!”

Vừa nghe Mộ Dung Thất Thất đến đây, văn võ bá quan đều duỗi dài cổ, muốn nhìn rõ dung mạo Mộ Dung Thất Thất.

Từ khi Hoàn Nhan Liệt công bố thân phận Mộ Dung Thất Thất, hơn nữa sắc phong nàng thành Trấn Quốc Công chúa, các đại thần đều cảm thấy hiếu kỳ đối với vị nữ nhi của Phượng Tà cùng Hoàn Nhan Minh Nguyệt này. Tuy có nghe thấy trong nội cung truyền tới nói là Mộ Dung Thất Thất cực kỳ giống Hoàn Nhan Minh Nguyệt, lại là một thế hệ mỹ nhân.

Nhưng mà, bởi vì cái gọi là trăm nghe không bằng một thấy, tuy bộ dáng Hoàn Nhan Minh Nguyệt còn khắc sâu trong lòng bọn họ, nhưng Mộ Dung Thất Thất, nữ tử tại bữa tiệc kia khi xuất hiện dung mạo cực kỳ bình thường, giờ lại là nữ nhi của Phượng Tà cùng Hoàn Nhan Minh Nguyệt, tin tức này thật đúng là mở rộng tầm mắt.

Vì để chứng thực tin tức kia là thực, rất nhiều người nghĩ muốn chen vào Nam Lân Vương phủ để thấy được phương dung của Mộ Dung Thất Thất.

Bất đắc dĩ, Phượng Thương đem Mộ Dung Thất Thất bảo vệ vô cùng tốt, cự tuyệt tất cả mọi người, hơn nữa mỗi lần Mộ Dung Thất Thất tiến cung, đều có Phượng Thương đi cùng, xe ngựa cũng bị che lấp, điều này làm cho lòng hiếu kỳ của mọi người càng cất cao đến cực hạn, cho nên chờ đến đại thọ của thái hậu, tất cả các quan viên lớn nhỏ, đều chen chúc tại Thái Cực điện. “Lạch cạch——” có người làm rơi đôi đũa trên mặt đật, miệng càng khoa trương mở thật to. Đẹp, thật sự là đẹp tới thần kỳ ——

Không chỉ có người này, cảm tưởng của những người khác cũng đều như thế. Nàng kia, một thân cẩm y màu vàng nhạt, vạt áo thượng đẳng dùng kim ti (tơ vàng) ngân tuyến thêu thành đóa hoa bách hợp.

Mà tóc nàng đen nhánh, cao cao buộc lên, không dùng bất kỳ vật phẩm trang sức gì, chỉ là một sợi dây cột tóc màu vàng nhạt cố định lại, mà cuối dây cột tóc, rủ xuống đến thắt lưng Mộ Dung Thất Thất, mỗi một bước đi, theo thân thể của nàng nhẹ nhàng mà lắc lư, giống như tiên tử hạ phàm.

Hoàn Nhan Liệt đang vuốt chòm râu trên tay, ở một khắc Mộ Dung Thất Thất tiến vào đi, liền dừng tại chỗ.

Minh Nguyệt… Nhìn Mộ Dung Thất Thất có dung mạo tương tự, thần sắc tương tự Hoàn Nhan Minh Nguyệt, trong mắt Hoàn Nhan Liệt nóng lên. Minh Nguyệt, trẫm đem Thất Thất tìm trở về, nàng vui vẻ không?

Thái tử Hoàn Nhan Hồng cùng Nhị hoàng tử Hoàn Nhan Nghị được phân ngồi ở hai bên, trong mắt đều lóe ra ánh sáng kinh diễm. Tuy đây không phải lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy Mộ Dung Thất Thất, nhưng là mỗi lần gặp mặt, đều mang đến cho bọn hắn cảm thụ hoàn toàn mới.

Hoàn Nhan Hồng nắm chặt tay Dư Thi Thi, nhịn không được ở trên lưng nàng hung hăng véo một cái.

“A ——” Dư Thi Thi nhíu mày, nhẹ giọng kêu lên. Lực tay Hoàn Nhan Hồng rất lớn, chắc hẳn trên lưng nàng lại sẽ hằn lên một vết thâm tím a.

Dư Thi Thi kêu, khiến cho Hoàn Nhan Hồng nở nụ cười, mũi ưng gầy gò, nhìn qua càng thêm nhọn, “Xem ra không phải bản cung nằm mơ, là thật sự!”

Hoàn Nhan Hồng nói như vậy, Dư Thi Thi giờ mới hiểu được ý tứ của hắn. Thì ra hắn nhìn thấy Mộ Dung Thất Thất giống như thiên tiên, cho là mình nằm mộng, cho nên dùng sức véo Dư Thi Thi, nàng đau đớn, hắn mới xác định mình không phải là nằm mơ, người nam nhân này thật sự là ti tiện!

Dư Thi Thi nhịn đau, cắn răng. Nàng không thể biểu hiện ra một tia bất mãn. Gần đây thái độ Hoàn Nhan Hồng đối với nàng vô cùng ác liệt, Dư Thi Thi biết rõ biến cố này hết thảy đều là vì Mộ Dung Thất Thất, Hoàn Nhan Hồng nhìn trúng Mộ Dung Thất Thất, cho nên muốn làm cho nàng dọn chỗ, thoái vị cho Mộ Dung Thất Thất.

Bây giờ đối với Dư Thi Thi mà nói, đã đến thời khắc mấu chốt trong cuộc đời rồi, nàng không thể, cũng sẽ không cứ như vậy đem phi vị (vị trí phi tử) của mình nhượng cho người khác, huống chi là Mộ Dung Thất Thất! Nàng không thể để cho Hoàn Nhan Hồng có được nàng ta !

Dư Thi Thi biết rõ, Hoàn Nhan Hồng đối với nàng đã động sát tâm, bất kể nàng biểu hiện như thế nào, đều là một quân cờ bỏ đi. Vô dụng, dĩ nhiên là phải vứt đi, miễn cho vướng chân vướng tay chiếm diện tích! Cho nên, mặc kệ Dư Thi Thi làm như thế nào, nàng chỉ có một con đường chết.

Mộ Dung Thất Thất tự mình dìu Đông Phương Lam ngồi xuống, cuối cùng mới trở lại vị trí của mình. Chỗ ngồi của nàng ở bên cạnh Phượng Thương, vừa ngồi xuống, khuôn mặt tuấn tú Phượng Thương liền bu lại, “Khanh Khanh, nàng hôm nay thật đẹp —— “

“Cám ơn…” Mộ Dung Thất Thất cười, bàn tay nhỏ bé cũng ở dưới bàn rời tới tay Phượng Thương phía bên kia nhẹ nhàng nắm, “Thương, chàng hôm nay cũng vô cùng anh tuấn mê người —— “

Phượng Thương cao hứng, nở nụ cười. Bởi vì hôm nay, Nạp Lan Tín dẫn người đi càn quét Thông Bảo Trai cùng Tuyệt Sắc phường ở Yên kinh. Hắn đã hạ lệnh, ai phản kháng, giết, người còn sống trói lại, hắn muốn dùng mệnh những người này đến bức Quang Hoa công tử hiện thân. (TNN: ca xong rồi ) hô hô)

Tất cả mặt tốt của cô gái này, đều thuộc về hắn, tất cả không tốt, cũng thuộc về hắn. Đương nhiên, trong mắt hắn, Mộ Dung Thất Thất là hoàn mỹ, không có có một chút tỳ vết nào, vô luận phát sinh chuyện gì, Mộ Dung Thất Thất đều là nữ nhân của hắn, hắn tuyệt đối sẽ không cho phép bất luận kẻ nào đánh chủ ý lên người Mộ Dung Thất Thất!

Thấy Mộ Dung Thất Thất một lần nữa dùng từ “Mê người” để hình dung mình, Phượng thương cười khẽ, lộ ra khuôn mặt tươi cười mị hoặc chúng sinh, ngón tay tại trong lòng bàn tay Mộ Dung Thất Thất nhẹ nhàng mà gãi gãi, chọc cho Mộ Dung Thất Thất “Khanh khách” nở nụ cười.

Mộ Dung Thất Thất vui vẻ, Phượng Thương cũng vui vẻ. Đợi tới khi cung yến chấm dứt, thì Nạp Lan Tín cũng đã hoàn thành nhiệm vụ, Quang Hoa công tử xưa nay yêu quý hạ nhân, nếu biết người của mình bị bắt cóc, nhất định sẽ chủ động tìm đến hắn. Đến lúc đó, hắn muốn đem cái tình địch này bóp chết như bóp một con kiến, miễn cho nam nhân này hấp dẫn tâm Tiểu Vương phi của hắn! Đó là thuộc về hắn, đã sớm in dấu vết của hắn. Cho dù nàng bằng lòng, hắn cũng sẽ không đáp ứng!

Nhìn Phượng Thương cùng Mộ Dung Thất Thất ở giữa điện thân mật, Hoàn Nhan Liệt càng vui mừng. Nhất định là trời thương cho hắn có một tình yêu huynh muội, cho nên mới tạo một đôi huynh muội như vậy, để hoàn thành chuyện lúc trước hắn không có hoàn thành.

Đứa nhỏ này, khẳng định đáng thương giống hắn lúc trước. Chỉ là bọn họ so với hắn dũng cảm hơn nhiều!

Nghĩ như vậy, Hoàn Nhan Liệt có chút hâm mộ Phượng Thương, ít nhất, hắn dũng cảm giành lấy hạnh phúc của mình. Mà Hoàn Nhan Liệt hắn, lúc trước lại cảm thấy tình yêu huynh muội rất đáng xấu hổ, còn tận lực né tránh Hoàn Nhan Minh Nguyệt. Nếu hắn cũng có dũng khí như Phượng Thương cùng Mộ Dung Thất Thất, có hay không bây giờ đã không phải như thế này?

Lâm Khả Tâm ngồi ở bên cạnh Hoàn Nhan Liệt, tinh tường cảm thấy cảm xúc của nam nhân bên người này dao động. Từ vẻ nhàn nhạt đau thương cùng nồng đậm sủng nịch trong mắt Hoàn Nhan Liệt, Lâm Khả Tâm khẳng định, Hoàn Nhan Liệt là thật tâm sủng ái Phượng Thương cùng “Phượng Thất Thất”, xem ra nàng phải khiến nhi tử cố gắng lên mới được.

Nghe nói Hoàn Nhan Khang gần đây luôn tới Nam Lân Vương phủ, thấy tiểu nhi tử kia đã quên lời của nàng, xem ra là thật sự muốn cùng Hoàn Nhan Nghị đến tranh đoạt ngôi vị hoàng đế! Chuyện như vậy, nàng tuyệt đối sẽ không cho phép phát sinh! Thiên hạ này là của Hoàn Nhan Nghị, cho dù là Hoàn Nhan Khang, cũng không thể đoạt!

## 87. Chương 94

Chương 94: Thiêu Tuyệt Sắc Phường, đốt Tuyệt Bảo Trai.

Đến đại thọ của Đông Phương Lam, ngoài Long Trạch Cảnh Thiên, còn có Lý Vân khanh cùng Thượng Quan Vô Kị cũng đồng hành cùng hắn.

Vốn Long Trạch Cảnh Thiên đã phải về nước, nhưng sau khi biết thân phận của Mộ Dung Thất Thất, hắn liền ở lại. Cưới được Mộ Dung Thất Thất, là tâm nguyện của hắn, không đạt tới mục đích này, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua.

Về phần Lý Vân Khanh cùng Thượng Quan Vô Kị, lại bởi vì lo lắng Mộ Dung Thất Thất. Vô luận là Mộ Dung Thất Thất, hay là Phượng Thất Thất, trong lòng Lý Vân Khanh cùng Thượng Quan Vô Kỵ, nàng luôn là vướng bận đối với họ.

Thân thế Mộ Dung Thất Thất làm cho bọn họ khiếp sợ, hai người đã từng đến Nam Lân Vương phủ thăm Mộ Dung Thất Thất, nhưng lại bị người của Phượng Thương ngăn cản, chỉ có thể thông qua thọ yến của thái hậu, mới có thể nhìn thấy nàng.

Chỉ là, khi nhìn thấy dung mạo chân thật của Mộ Dung Thất Thất ,vô luận là Lý Vân khanh, hay là Thượng Quan Vô Kị, nội tâm đều kịch liệt kích động. Từng nghe những lời ba hoa chích chòe bên ngoài đồn đãi, cũng biết rõ thân phận thật sự của Mộ Dung Thất Thất vô cùng cao quý, nhưng những điều ấy cũng không ngăn cản bọn họ tự mình nhìn thấy diện mạo chân thật của nàng.

Ngoại trừ đôi mắt kia vẫn linh động giống như trước đây, toàn bộ khuôn mặt hoàn toàn biến hóa, không chút giống với bộ dáng “nguyên bản” trước đây.

Hóa ra, nàng xinh đẹp đến vậy ——

Nhìn Phượng Thương ngồi bên người Mộ Dung Thất Thất, Lý Vân Khanh hoảng hốt một hồi. Đôi nam nữ kia, giống như bích nhân\*, nếu không có chung quan hệ huyết thống, nhất định trên thế giới này chỉ có hắn ta mới xứng với nàng. Chỉ là, vận mệnh trêu ngươi, lại xảy ra biến cố như bây giờ……

Thượng Quan Vô Kị lúc này rốt cục cũng hiểu rõ, vì sao mình và Mộ Dung Thất Thất mãi mãi bỏ lỡ nhau, không thể ở bên nhau. Bởi lẽ, giữa họ là mối thù sâu đậm kéo dài đời đời kiếp kiếp của Phượng Thị gia tộc cùng Thượng Quan thế gia.

Một trận chiến Nhạn Đãng Sơn, toàn bộ binh sĩ ưu tú của Thượng Quan thế gia đều hi sinh giữa trận, mà thủ lĩnh quân Bắc Chu quốc, lại là phụ thân Mộ Dung Thất Thất—— Phượng Tà.

Nếu lúc trước, khi thân phận của Mộ Dung Thất Thất chưa bị vạch trần, nàng để hắn dẫn nàng rời đi, Thượng Quan Vô Kị nhất định sẽ nhất quyết sẽ nghĩa vô phản cố\* mà dẫn Mộ Dung Thất Thất rời khỏi mảnh đất này. Nhưng hiện tại, nhìn thấy Mộ Dung Thất Thất như vậy, biết được thân phận sau lưng nàng, trong lòng Thượng Quan Vô Kỵ, có một thứ gọi là “kiên trì” nháy mắt sụp đổ. (\*làm việc nghĩa không chùn bước)

Vì sao? Vì sao không giữ lại cho hắn một ước niệm tốt đẹp, vì sao lại xây nên một tòa thành kiên cố ở giữa họ, ngăn cách họ?

Từ thuở bé, Thượng Quan Vô Kị đã mơ ước trở thành đại tướng quân, đả bại Bắc Chu quốc.

Vì giấc mộng này, hắn nếm qua không biết bao nhiêu đau khổ, đổ ra không ít mồ hôi. Từng có lúc, hắn thậm chí còn muốn vì Mộ Dung Thất Thất mà đối kháng với Phượng Thương. Nhưng hiện tại, hai người này dĩ nhiên là huynh muội, Mộ Dung Thất Thất dĩ nhiên là nữ nhi của Phượng gia, khiến cho Thượng Quan Vô Kỵ chẳng muốn tiến bước trả thù, cũng chẳng thể lùi về phía sau, chỉ cứng ngắc ở một chỗ.

Đứng từ xa, thấy nụ cười hạnh phúc của Mộ Dung Thất Thất, Thượng Quan Vô Kỵ đau nhói nơi lồng ngực. Dù hắn kiên trì, nhưng những người Thượng Quan gia đã chết ở trong tay Phượng Tà, những bài vị ngăm đen trong từ đường Thượng Quan thế gia, cũng sẽ phá vỡ cái “kiên trì” của hắn.

“Vô Kị, buông tay đi ——” Lý Vân Khanh tựa hồ có thể đọc hiểu ý nghĩ trong lòng Thượng Quan Vô Kị: “Bỏ đi hết thảy thù hận, yêu nàng, nên hy vọng nàng hạnh phúc, không phải sao?”

Lời nói của Lý Vân Khanh như đánh mạnh vào trong tim Thượng Quan Vô Kị. Buông, khó, nhặt lên, cũng khó. Nếu như có một ngày hắn và Phượng Thương giằng co trên chiến trường, nàng lại là nữ nhi của Phượng thị gia tộc, nhất định sẽ đứng ở bên cạnh Phượng Thương. Muốn hắn ra tay với nữ nhân mình yêu mến nhất, sao hắn có thể làm được?

Nhóm triều thần Bắc Chu quốc tất nhiên không để ý đến ý nghĩ của những thần tử Tây Kỳ quốc, toàn bộ sự chú ý của bọn họ đều đặt ở trên người Mộ Dung Thất Thất. Tuy trên đời này mỹ nhân nhiều, nhưng giai nhân khuynh quốc khuynh thành như Mộ Dung Thất Thất lại hiếm có khó tìm.

Nàng kế thừa mỹ mạo của mẫu thân Hoàn Nhan Minh Nguyệt, nhưng khí chất cùng cặp mắt kiêu ngạo bất tuân kia, lại cực kỳ giống Phượng Tà. Chỉ cần xem tướng mạo của Mộ Dung Thất Thất, tất cả mọi người đều có thể khẳng định, cô gái này mang theo dòng máu nhà họ Phượng .

Tất cả mọi người đều chú ý đến Mộ Dung Thất Thất, chỉ có Hoàn Nhan Bảo Châu lúc này lại mím chặt môi, chăm chăm nhìn về phía Long Trạch Cảnh Thiên kể từ khi hắn đến. Vô luận nàng là Mộ Dung Tâm Liên, hay là Hoàn Nhan Bảo Châu, nàng đều muốn ngồi lên vị trí Tĩnh Vương phi kia. Nhưng mà Long Trạch Cảnh Thiên từ khi xuất hiện, vẫn luôn nhìn Mộ Dung Thất Thất, khiến cho Hoàn Nhan Bảo Châu không thể nào chịu nổi.

Nữ nhân kia, khi là Mộ Dung Thất Thất, đã phá hủy hết chuyện tốt của mình, hiện tại, trở thành Phượng Thất Thất, vẫn trêu hoa ghẹo nguyệt như vậy, thật đáng giận! Chẳng lẽ nữ nhân này trời sinh chính là khắc tinh của nàng sao? Nàng không phục! Không cam lòng!

Nhớ tới những cay đắng mà nàng phải tiếp nhận đều là do Mộ Dung Thất Thất, Hoàn Nhan Bảo Châu tức đến đau tim. Nỗi nhục kia, nàng nhất định sẽ trả lại nàng ta gấp bội! Món nợ này, nàng không thể không tính!

Nghĩ vậy, Hoàn Nhan Bảo Châu nhìn về phía thái hậu ngồi ở trên cao. Hôm nay là ngày sinh thái hậu, tất cả mọi người sẽ dâng tặng lễ vật, lễ vật nàng đã sớm chuẩn bị xong, đến lúc đó nhất định phải nhấn chìm lễ vật của Mộ Dung Thất Thất!

Để chúc mừng sinh nhật của Đông Phương lam, cung yến được tổ chức hết sức náo nhiệt. Từ Hoàng thượng, hoàng hậu, cho tới hoàng tử công chúa, đều lần lượt tặng lễ cho Đông Phương Lam. Đợi đến lượt Hoàn Nhan Bảo Châu, nàng ta dâng lên một chuỗi phật châu làm từ gỗ tử đàn.

“Hoàng tổ mẫu, chuỗi phật châu này là do cháu tự tay mài từng viên châu, chữ “phật” trên đó cũng là do cháu tự tay khắc từng chữ một, cháu còn thỉnh cao tăng khai quang cho nó!”

Khi thấy chuỗi phật châu của Hoàn Nhan Bảo Châu, Đông Phương Lam rất yêu thích, liên tục khen “đẹp”.

“Bảo Châu rất hiểu chuyện! Có tâm!” Hoàn Nhan Liệt vừa lòng gật đầu, nữ nhân hiếu đạo, đối với phụ thân mà nói, là một chuyện đáng để vui mừng. Từng hạt châu tròn tròn, tinh xảo, tự tay mài, ắt hẳn đã phí không ít thời gian. Xem ra lễ vật này đã được Hoàn Nhan Bảo Châu chuẩn bị từ sớm.

Lễ vật của Công chúa chiếm được lời khen của thái hậu cùng hoàng thượng, các đại thần thấy vậy liền lập tức phụ họa, cả đám đều trầm trồ khen công chúa hiếu đạo. Nghe xong những lời nói kia, Hoàn Nhan Bảo Châu không có lộ ra ánh mắt đắc ý, vẫn giữ vẻ mặt khiêm tốn như cũ.

“Khiêm nhường, giữ lễ, tốt! Bảo Châu đã lớn rồi, đã hiểu chuyện, trẫm rất vui mừng!”

Khi nói lời này, Hoàn Nhan Liệt nhìn về phía Long Trạch Cảnh Thiên. Vị Tĩnh Vương Tây Kỳ quốc này, tương đối hợp ý hắn, ít nhất tuấn tú lịch sự, dáng vẻ đoan chính, hơn nữa, về sau còn có thể bước lên ngôi vua. Lúc trước Hoàn Nhan Bảo Châu đã thể hiện rõ sự ái mộ đối với Long Trạch Cảnh Thiên, nếu nữ nhi đã thích, người làm phụ hoàng như hắn, tất nhiên phải tác hợp cho nàng.

“Tĩnh Vương, trẫm nghe nói ngươi còn chưa lập gia đình! Không biết trong lòng ngươi đã để ý ai chưa?” Hoàn Nhan Liệt đột nhiên nói một câu, thức tỉnh Long Trạch Cảnh Thiên khỏi dòng suy nghĩ, hắn lập tức đứng lên, hành lễ với Hoàn Nhan Liệt, “Trong lòng Bổn vương ngưỡng mộ công chúa Bắc Chu quốc —— “

Nghe thấy lời này, Phượng Thương dừng tay, lông mi cụp xuống, gãi vào lòng bàn tay của Mộ Dung Thất Thất.”Khanh Khanh, đám ruồi thối này thật đáng ghét!”

Biết Phượng Thương ghen, Mộ Dung Thất Thất định hôn hắn một cái để an ủi, nhưng hiện tại ở trước mặt nhiều người, ngại thân phận huynh muội mà họ đang gánh, Mộ Dung Thất Thất đành phải kiềm lại, đầu ngón tay nhẹ nhàng mà đụng vào lòng bàn tay của Phượng Thương, “Thương, chàng hẳn nên cao hứng!”

“Cao hứng?” Phượng Thương nhếch mi, nhìn gương mặt phấn nộn của Mộ Dung Thất Thất, nếu không phải nhiều người ở đây, hắn thật muốn một ngụm cắn, hảo hảo nhấm nháp hương vị của nàng.

“Điều ấy thể hiện ánh mắt của chàng quá tốt! Càng nhiều người yêu thích ta, càng có thể chứng minh ánh mắt của chàng tốt, chọn được bảo bối tốt nhất trên đời!”

“A ——” Đối với mồm mép lanh lảu của Mộ Dung Thất Thất, Phượng Thương chỉ có thể vươn tay nhéo nhéo cái mũi của nàng, “Vì sao mỗi lần ở trước mặt Khanh Khanh,tài ăn nói của ta lại trở nên vụng về rồi? Chẳng lẽ Khanh Khanh là người do trời phái tới để khắc chế ta?”

“Chàng nói đúng! Trước khi ta đến, ông trời đã nói với ta rằng, đời này, nhiệm vụ duy nhất của ta chính là hàng phục chàng, giải cứu hết thảy những nữ đồng bào trong dầu sôi lửa bỏng. Phật viết, ta không vào địa ngục thì ai vào. Hôm nay, ta buông tha hết thảy, xuống địa ngục cùng chàng, chỉ để cứu giúp\* chàng.” (\*gốc: độ trong phổ độ)

Khó khi Mộ Dung Thất Thất chịu nói nhiều lời dỗ ngon dỗ ngọt như vậy, khiến cho Phượng Thương càng yêu mến nàng. Trước kia ở chung, Mộ Dung Thất Thất luôn phòng ngừa quá mức, có chút rụt rè, nhưng từ khi hai người cùng ngủ chung, phòng tuyến của tiểu nữ nhân này tựa hồ đang dần từng chút tan rã, đó là một dấu hiệu tốt!

“Khanh Khanh, nàng nói quá đúng!” Phượng Thương đưa môi đến sát bên tai Mộ Dung Thất Thất, nhẹ nhàng nói nhỏ bên tai nàng, giọng nam trầm thấp, quyến rũ, mang theo chút hơi ấm hấp dẫn, vờn quanh vành tai khéo léo của Mộ Dung Thất Thất, trêu đùa thính giác cùng xúc giác bên tai nàng.

“Nếu sứ mạng của nàng là thế, hay là hãy dùng thân mình mà giúp ta, đêm nay nàng ở trên giúp\* ta đi!” (\*gốc: thượng độ…đều là độ, nhưng nghĩa thì,….)

“Khụ khụ!” Lời của Phượng Thương , chọc Mộ Dung Thất Thất hoàn toàn đỏ mặt. Nàng không phải đứa nhỏ ba tuổi, cũng đã qua thời kì ngây thơ, mỗi ngày đều dính ngọn lửa kia vào thân nàng, nàng có thể cảm nhận được.

Nam nhân này tuân thủ nghiêm ngặt lời hứa của mình, chờ nàng mở miệng, chờ nàng buông lỏng, đem mình giao cho hắn. Cho nên, mặc dù dục vọng trào dâng, nhưng hắn vẫn luôn áp chế ý nghĩ kia xuống, chỉ ôm nàng, không vượt rào.

Hôm nay, hắn trực tiếp nói ra như vậy, khiến cho Mộ Dung Thất Thất ngượng ngùng, không đầy một lát, trên mặt một rạng mây đỏ.

“Như thế nào, Khanh Khanh —— “

Phượng Thương đột nhiên có loại ý nghĩ bổ nhào vào người Mộ Dung Thất Thất, những ánh mắt không có ý tốt kia, mãnh liệt kích thích hắn, khiến cho hắn không đảm đương nổi cái danh quân tử nữa, cũng không thể đợi thêm nữa rồi, hiện tại, hắn hận không thể túm nàng về Vương phủ, áp nàng lên trên giường, khiến nàng toàn thân cao thấp đều khắc đầy ấn ký của hắn, như vậy, những nam nhân thối kia sẽ không nhớ thương Khanh Khanh của hắn nữa.

“Được!” Mộ Dung Thất Thất ngượng ngùng gật đầu, mà lời của nàng, khiến cho Phượng Thương nửa ngày cũng không phục hồi lại tinh thần.

Hắn nghe được cái gì? Tiểu nữ nhân của hắn đã nói “được”, hắn không nghe lầm chứ! Phượng Thương ngây người, ngơ mắt nhìn Mộ Dung Thất Thất, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Hắn cho rằng Mộ Dung Thất Thất sẽ giống thường ngày, thẹn thùng nói không, không nghĩ tới nàng lại đồng ý, này, không phải hắn nghe lầm chứ?

“Khanh Khanh, nàng nghe hiểu ý của ta không đó?” Phượng Thương liếm liếm môi khô ráo, “Ta nói giúp, nàng biết là cái gì không?” Giúp của hắn, không phải là giúp trong phổ độ chúng sinh của phật môn, hắn là muốn nàng…

“Chán ghét!” Nghe Phượng Thương gặng hỏi, Mộ Dung Thất Thất quay mặt đi nơi khác, không nhìn tới cái cái khuôn mặt yêu nghiệt kia, miễn cho chính mình bị nam nhân này mê hoặc.

Nàng đây thật vất vả mới cố lấy dũng khí đáp ứng, nam nhân này lại mơ hồ hỏi nàng nghe hiểu hàm nghĩa trong lời nói không, chẳng lẽ nàng tựu giống như thỏ trắng ngây thơ không rành thế sự vậy sao? Chẳng lẽ, hắn muốn ép nàng nói những lời khiến người nghe đỏ mặt sao?

“Khanh Khanh, nàng nói được, ý của nàng rốt cuộc là cái gì được?”

Mộ Dung Thất Thất hoàn toàn khơi dậy ngứa ngáy trong lòng Phượng Thương, lúc này, hắn tựa như đứa bé, một mực quấn quít lấy Mộ Dung Thất Thất, không phân biệt nổi đúng sai nữa. Hắn không chắc chắn có phải Mộ Dung Thất Thất thật sự đáp ứng rồi hay không, thật sự chỉ đơn giản như vậy, dễ dàng như vậy sao? Dễ dàng đến mức khiến cho hắn bắt đầu hoài nghi hệ thống thính giác của mình!

“Khanh Khanh ——” Phượng Thương nhẹ nhàng mà đung đưa ống tay áo của Mộ Dung Thất Thất, bộ dáng muốn bao nhiêu đáng thương thì có bấy nhiêu đáng thương, trong cặp mắt phượng yêu nghiệt kia, hàm chứa ý tứ làm nũng, hũ mật ngọt, thấm vào tận tim Mộ Dung Thất Thất.

“Khanh Khanh —— “

Không đợi Phượng Thương nói xong, liền nghe thấy thanh âm Long Trạch Cảnh Thiên, “Người bổn vương ngưỡng mộ trong lòng là Trấn Quốc Công chúa, không phải là Bảo Châu công chúa.”

Cho dù Phượng Thương vẫn muốn tiếp tục ngọt ngào cùng Mộ Dung Thất Thất, nhưng nghe được bốn chữ ” Trấn Quốc Công chúa” này, ắt phải ngừng lại. Nguyên lai, ở lúc bọn họ tình tứ anh anh em em, Hoàn Nhan Liệt muốn đem Hoàn Nhan Bảo Châu gả cho Long Trạch Cảnh Thiên, không nghĩ tới bị Long Trạch Cảnh Thiên cự tuyệt.

“Bổn vương phản đối!” Chẳng quan tâm nhiều như vậy, Phượng Thương đứng lên, trực tiếp cắt đứt lời nói của Long Trạch Cảnh Thiên, “Bổn vương không đồng ý!”

Trong lúc nhất thời, bầu không khí trên đại điện được đẩy lên cao trào. Nam Lân Vương chống lại Tĩnh Vương Tây Kỳ quốc, bởi vì Trấn Quốc Công chúa, hàm ý ẩn trong những chuyện này, đều được mọi người âm thầm suy đoán.

Lúc này, trong ý nghĩ của mọi người, Mộ Dung Thất Thất đang ở vị trí khó xử nhất. Hai nam nhân, đều là rồng giữa biển người, vì nàng mà tranh chấp, cũng đều có quan hệ với nàng.

Một người, là người từng có hôn ước với nàng, Long Trạch Cảnh Thiên cùng truyền thuyết《 Thư từ hôn 》, một người , là người cùng nàng kết hôn, cuối cùng lại bên nhau dưới thân phận huynh muội- Phượng Thương. Lại nói tiếp, hai người này đều có quan hệ mật thiết với Mộ Dung Thất Thất, hiện tại hai người này tranh đoạt, ắt hẳn có một hồi trò hay có thể xem!

“Nam Lân Vương, bổn vương thật tâm yêu mến muội muội của ngươi ——” Khi nói ra hai từ “muội muội”, Long Trạch Cảnh Thiên tận lực nhấn mạnh hai chữ này này, phảng phất như nhắc nhở Phượng Thương, Mộ Dung Thất Thất là muội muội của ngươi, ngươi chớ nằm mộng ban ngày, hãy để cho nàng gả cho ta mới tốt!

“Cũng là bởi vì Thất Thất là muội muội bổn vương, cho nên, vị muội phu\* này, phải để bổn vương chọn mới được!” (\*em rể)

Phượng Thương căn bản không thèm để ý lời nói của Long Trạch Cảnh Thiên, muội muội à, những thứ đó đều là mây bay! Mộ Dung Thất Thất là nữ nhân của hắn, hắn sẽ không buông tay. Hiện tại trong mắt Phượng Thương, Long Trạch Cảnh Thiên càng nhìn càng chướng mắt.

Phượng Thương ngang ngược, hoàn toàn ngoài ý liệu của Long Trạch Cảnh Thiên. Vốn cho rằng Phượng Thương kiêng kị bị người khác nói hắn cùng Mộ Dung Thất Thất “huynh muội luyến”, không nghĩ tới đối phương lại thẳng thắn như vậy.

“Bổn vương đang hướng Hoàng thượng quý quốc cầu hôn, hôn sự của Trấn Quốc Công chúa, sợ là ngươi không làm chủ được.”

Long Trạch Cảnh Thiên trực tiếp đem vấn đề chuyển tới Hoàn Nhan Liệt, hắn vững tin, ở đây không có bất kỳ người nào xứng với Mộ Dung Thất Thất hơn hắn, cho nên mới chắc chắc như vậy. Dù sao, Hoàn Nhan Liệt là vua, chỉ cần hắn mở miệng, cho dù Phượng Thương phản đối thế nào, cũng không thể chống lại! (TC: chắc hem….)

Bất quá, Hoàn Nhan Liệt tựa hồ cũng không để Long Trạch Cảnh Thiên vào mắt, trực tiếp ném một câu, “Trẫm sớm đã đáp ứng với Trấn Quốc Công chúa, hôn sự của nàng để chính nàng làm chủ.”

Cái này…. Mộ Dung Thất Thất vui vẻ. Hoàn Nhan Liệt thực có lòng a, lời này, nàng chưa từng nói nha? Hiện tại Hoàn Nhan Liệt nói như vậy, hơn nữa nói thẳng trước mặt cả văn võ đại thần trong triều, lời vua là lời vàng ngọc, cái này có tính như cho nàng một đạo thánh chỉ không nhỉ?

“Đa tạ cữu cữu!” Một tiếng “cữu cữu” này, hoàn toàn phát ra từ nội tâm của Mộ Dung Thất Thất. Chỉ cần có đạo ý chỉ này, nếu có người nào dám có ý nghĩ mạnh mẽ “đoạt lấy” nàng, nàng có thể giết hắn ta ngay tại chỗ, lời này chẳng khác gì là bùa hộ mệnh cho nàng! Một tiếng “cữu cữu” ngọt ngào của Mộ Dung Thất Thất, khiến cho tâm tình của Hoàn Nhan Liệt tốt hẳn lên. Nàng bởi vì đạo thánh chỉ này, mà cười một nụ cười xuất phát từ nội tâm, khiến cho tim của Hoàn Nhan Liệt mềm nhũn ra. Cho nàng đạo chỉ này, hi vọng nàng cùng Phượng Thương có thể lợi dụng thật tốt! Loại tình đơn phương đau khổ này, hắn tinh tường biết rõ, cho nên không muốn để thế hệ sau cũng phải cam chịu giống hắn.

Hoàng thượng khi nào thì đáp ứng Mộ Dung Thất Thất chuyện này? Lí Băng cùng Thái tử Hoàn Nhan Hồng trao đổi ánh mắt, cho tới bây giờ bọn họ cũng chưa từng nghe qua chuyện này, chẳng lẽ là thánh chỉ mật? Chỉ là nếu đã nói như vậy, hôn sự của Mộ Dung Thất Thất do chính nàngquyết định, bọn họ muốn đạt thành mục đích, cũng chỉ có thể thông qua Mộ Dung Thất Thất.

Cùng lúc đó, Lâm Khả Tâm đưa mắt nhìn Hoàn Nhan Nghị, thấy nhi tử biểu lộ vẻ mặt bình tĩnh, Lâm Khả Tâm rất hài lòng. Gặp chuyện không kinh ngạc, đây mới là phong phạm đế vương! Vô luận như thế nào, nhất định phải làm cho Hoàn Nhan Nghị lấy được Mộ Dung Thất Thất!

Hoàn Nhan Liệt nói, không thể nghi ngờ gì là cự tuyệt Long Trạch Cảnh Thiên, chỉ là, hắn không cam lòng, lại nhìn về phía Mộ Dung Thất Thất.”Trấn Quốc Công chúa, ta đối với nàng ngưỡng mộ trong lòng đã lâu, muốn cưới nàng làm vợ!”

Thấy Long Trạch Cảnh Thiên chưa từ bỏ ý định, khuôn mặt tươi cười của Mộ Dung Thất Thất lập tức biến mất, “Tĩnh Vương gia, ta không thương ngươi. Ta chỉ biết gả cho nam nhân mình yêu, chỉ muốn vì nam nhân chính mình yêu sanh con dưỡng cái.”

“Chúng ta có thể bồi dưỡng cảm tình! Ta còn có cơ hội!”

Long Trạch Cảnh Thiên vội vàng nói, ánh mắt cũng trở nên vội vàng. Van ngươi, đừng cự tuyệt ta, trước là ta sai rồi! Van ngươi, một lần nữa cho ta cơ hội lần nữa! Long Trạch Cảnh Thiên cầu nguyện trong lòng, hy vọng có thể nghe được Mộ Dung Thất Thất trong miệng nói ba chữ “Ta nguyện ý” kia.

“Thực xin lỗi! Ta không thương ngươi! Hiện tại sẽ không, từ nay về sau cũng sẽ không. Vĩnh viễn… Cũng sẽ không.”

Một câu “vĩnh viễn sẽ không yêu ngươi” dập tắt ý niệm trong đầu của Long Trạch Cảnh Thiên. Một lát sau, Long Trạch Cảnh Thiên mặt xám như tro, nguyên bản gương mặt anh tuấn, bởi vì lời nói này, mà mang theo đau thương.

“Ta biết rõ, nàng oán ta, oán ta không phân tốt xấu, viết 《 thư từ hôn 》 với nàng! Là ta sai rồi! Ta thật sự hối hận —— “

Long Trạch Cảnh Thiên nói, khiến cho Mộ Dung Thất Thất nhíu mày, nàng cự tuyệt Long Trạch Cảnh Thiên, cũng không phải là nguyên nhân này. Hành vi của đối phương ở trong mắt Mộ Dung Thất Thất chính là quấn quít không buông.

“Ta nghĩ ngươi nghĩ sai rồi. Ta chưa từng yêu ngươi, không có yêu, tại sao phải hận? Tĩnh Vương, ngươi thật sự quá đề cao chính mình!”

Mộ Dung Thất Thất nói lời này, khiến cho Phượng Thương kém chút nữa ôm nàng mà hoan hô. Vì sao, cái tiểu nữ nhân này của hắn càng xem càng thuận mắt? Chứng kiến gương mặt đau khổ của Long Trạch Cảnh Thiên , tâm tình Phượng Thương thật tốt. Nguyên lai, cảm giác đánh bại tình địch là thống khoái như vậy! (TC: )

“Nói đúng lắm!” Hoàn Nhan Khang ở một bên Mộ Dung Thất Thất ủng hộ, hắn đã sớm xem Long Trạch Cảnh Thiên không vừa mắt, muốn đào góc tường của biểu ca, thật sự quá mức! Cũng không nhìn một chút hình dạng của hắn xem, hắn xứng đôi với biểu tẩu sao?

Thấy Hoàn Nhan Khang ủng hộ, Mộ Dung Thất Thất quăng cho hắn một khuôn mặt tươi cười thật rạng rỡ, cái liếc mắt “đưa tình” của bọn họ rơi vào trong mắt Lâm Khả Tâm, khiến nàng càng chán ghét tiểu nhi tử.

Quả nhiên, hắn và Mộ Dung Thất Thất có quan hệ, hiện tại Hoàng thượng đem quyền kết hôn giao cho Mộ Dung Thất Thất, vạn nhất nàng lựa chọn Hoàn Nhan Khang thì làm sao bây giờ! Lâm Khả Tâm cũng không có phát giác được, hiện tại trong ánh mắt nàng nhìn Hoàn Nhan Khang có mang theo một chút hận ý.

Mộ Dung Thất Thất nói câu , “không thương, sao phải hận” kia, triệt để đánh vỡ tia hi vọng cuối cùng trong lòng Long Trạch Cảnh Thiên. Nàng chưa bao giờ từng xiêu lòng với hắn, chưa bao giờ từng… Phảng phất như linh hồn bị kéo ra khỏi thân thể, thân thể Long Trạch Cảnh Thiên mềm nhũn, được Lý Vân Khanh cùng Thượng Quan Vô Kị kịp thời vịn trở về trên chỗ ngồi.

“Ha ha ——” Hoàn Nhan Liệt vuốt chòm râu, khẽ gật đầu. Mộ Dung Thất Thất “dũng cảm”, khiến cho Hoàn Nhan Liệt càng thêm yêu mến đứa cháu này! Nếu như lúc trước, Minh Nguyệt cũng có thể như nàng, vậy hắn cho dù đầu rơi máu chảy, cũng cam tâm tình nguyện!

Long Trạch Cảnh Thiên như vậy, người khó chịu nhất, là Hoàn Nhan Bảo Châu.

Bị Long Trạch Cảnh Thiên từ chối hôn ước giữa đại điện, đáng lẽ nàng phải cảm thấy thẹn mới đúng, nhưng mà Hoàn Nhan Bảo Châu cũng không hận Long Trạch Cảnh Thiên, nàng yêu người nam nhân này, hận hắn không được. Hiện tại, người duy nhất khiến Hoàn Nhan Bảo Châu oán hận, chính là Mộ Dung Thất Thất. Đều là do Mộ Dung Thất Thất, cho nên Long Trạch Cảnh Thiên mới có thể bị nhục nhã, nàng mới có thể bị Long Trạch Cảnh Thiên cự tuyệt!

Mặc trong nội tâm hận không thể xâu xé Mộ Dung Thất Thất, nhưng hiện tại Hoàn Nhan Bảo Châu đã có kinh nghiệm, sẽ không để lộ bất kỳ biểu tình nào ở trên mặt, cũng không có vì bị Long Trạch Cảnh Thiên cự tuyệt mà xuất hiện bất luận chút uể oải cùng khổ sở gì, ngược lại một mực bảo trì vẻ dịu dàng mà một công chúa hoàng gia nên có.

“Không biết Thất Thất biểu muội chuẩn bị cái gì để tặng cho hoàng tổ mẫu!” Hoàn Nhan Bảo Châu nói một câu, dẫn sự chú ý của mọi người về chính sự.

Thấy Hoàn Nhan Bảo Châu tỏ vẽ bình tĩnh, Mộ Dung Thất Thất âm thầm cười lạnh. Ba ngày không thấy, hiện tại khiến nàng nhìn với cặp mắt khác xưa. Vị Mộ Dung Tâm Liên này từ sau khi thành Hoàn Nhan Bảo Châu, ngược lại thành thục lên nhiều, không giống như trước đây- không có đầu óc.

“Lễ vật của Thất Thất đã sớm tặng cho ai gia!” Đông Phương Lam cười hướng mọi người đưa ra trang sức đang đeo, “Thất Thất thật là một hài tử có tình, đặc biệt mời quang Hoa công tử thiết kế bộ ‘Đan Phượng Triêu Dương’ này đưa cho ai gia, ai gia rất yêu Thích!”

Vừa rồi, trên điện ánh mắt của mọi người đều vây quanh Mộ Dung Thất Thất, không có chú ý đồ trang sức của Đông Phương Lam, bây giờ nghe hoàng thái hậu vừa nói, lại nghe được cái tên “Quang Hoa công tử”, tất cả ánh mắt đều tập trung tại trên người Đông Phương Lam.

Thông Bảo Trai cùng Tuyệt Sắc Phường của Quang Hoa công tử chính là địa phương nổi tiếng thiên hạ. Châu báu nơi đó, đều là hiếm có trên đời. Cộng thêm Quang Hoa công tử tính cách cổ quái, kiểu dáng châu báu, cho tới bây giờ sẽ không lặp lại, cho nên, đồ trang sức do Thông Bảo Trai bán đi, đều là độc nhất vô nhị trên đời này.

Hiện tại, Mộ Dung Thất Thất đã thỉnh Quang Hoa công tử giúp Đông Phương Lam thiết kế một bộ “Đan Phượng Triêu Dương”, này phải là có bao nhiêu mặt mũi, có bao nhiêu tiền a!

Con mắt các nữ nhân đồng dạng chằm chằm nhìn vào Đông Phương Lam, vành tai, trên cổ tay, khuyên tai, vòng tay, trong mắt đều là hâm mộ, ganh tị, bộ trang sức này, không có vạn hoàng kim, là cầu không được!

Tuy tuổi đã già, nhưng nữ nhân nào chẳng có lòng yêu cái đẹp?

Đông Phương Lam có thể đọc được sự hâm mộ trong mắt của các nữ nhân kia, tâm tình rất tốt. Đúng chỉ có cháu gái nàng mới là tri kỷ, biết rõ nữ nhân thích gì, mặc dù nàng là cái lão bà, nhưng nhìn thấy những đồ trang sức này cũng là yêu thích không buông tay.

“Trước đại hôn của Thất Thất biểu muội, Quang Hoa công tử tựa hồ đã hạ tiền đặt cược rất lớn lên trên người biểu muội, lần này sinh nhật hoàng tổ mẫu, biểu muội lại thỉnh Quang Hoa công tử vì hoàng tổ mẫu thiết kế đồ trang sức, xem ra, các ngươi rất thân thuộc a!”

Hoàn Nhan Bảo Châu không tin lời nói Mộ Dung Thất Thất, nàng lại có thể như vậy? Lại có thể mời được Quang Hoa công tử, khoác lác a! Cái đồ trang sức này nhất định là Phượng Thương dùng tiền mua vội tới để cho Mộ Dung Thất Thất mặt mũi!

“Quang Hoa công tử là bằng hữu của ta.” Khi nói lời này, Mộ Dung Thất Thất rõ ràng cảm nhận được cái nắm tay của Phượng Thương chặt thêm một chút, chỉ là nàng không có nghĩ nhiều như vậy, càng không biết Phượng Thương vì chuyện nàng quen “Quang Hoa công tử” mà ăn dấm chua.

“Đã biết Thất Thất biểu muội cùng quang Hoa công tử là bạn tốt, sao không thỉnh hắn đến, cho chúng ta quen biết?”

“Hắn không rảnh.”

“A? Là không rảnh, hay là biểu muội căn bản là không biết Quang Hoa công tử, căn bản là mời không được a?”

Não heo chính là não heo —— nhìn vẻ mặt đắc ý của Hoàn Nhan Bảo Châu, Mộ Dung Thất Thất thở dài. Nguyên bản còn tưởng rằng trải qua cái chết một lần, đầu óc nữ nhân này sẽ thông minh thêm một chút, vừa rồi nàng còn đang khen ngợi Hoàn Nhan Bảo Châu, không nghĩ tới nàng lại như vậy rồi.

Mộ Dung Thất Thất không thèm trả lời Hoàn Nhan Bảo Châu, nói chuyện với nàng ta, hoàn toàn tổn hại chỉ số thông minh của nàng.

Hoàn Nhan Bảo Châu nguyên vốn định kéo Mộ Dung Thất Thất xuống đài, không nghĩ tới Mộ Dung Thất Thất căn bản là không để ý tới nàng, khiến nàng xấu hổ đứng một bên. “Hoàng tổ mẫu, hôm nay là sinh nhật người, Bảo Châu bêu xấu, khảy tặng người một bản nhạc, trợ hứng a!”

Hoàn Nhan Bảo Châu lanh lẹ, muốn biểu diễn tài nghệ đến hóa cục diện cái xấu hổ này. Tới khi Đông Phương Lam gật đầu, lập tức có người chuyển lên đàn cổ, Hoàn Nhan Bảo Châu ngồi xuống trước đàn, tấu lên một khúc 《 sống lâu trăm tuổi 》.

Tiếng đàn của Hoàn Nhan Bảo Châu rất hay, làm cho người ta nhịn không được híp mắt đắm chìm trong âm nhạc, mà Hoàn Nhan Liệt nhìn nữ nhi của mình trong ánh mắt có một tia khác thường.

Tài đánh đàn của Hoàn Nhan Bảo Châu khi nào thì cao siêu như vậy rồi? Tính cách của nữ nhi nhà mình, Hoàn Nhan liệt có thể hiểu, Hoàn Nhan Bảo Châu từ nhỏ cũng không phải là người an phận, luyện đàn cũng chỉ qua loa cho xong. Nhưng bây giờ những gì nàng biểu hiện ra, không trải qua bảy tám năm luyện, không thể nào có thể như vậy.

Vẻ mặt của Hoàn Nhan Liệt, Mộ Dung Thất Thất nhìn qua là hiểu. Xem ra, cái Hoàng thượng này cũng bắt đầu hoài nghi công chúa nhà mình, rốt cuộc nên mượn tay ai để vạch trần gương mặt chân thật của Hoàn Nhan Bảo Châu đây chỉ? Tốt nhất có thể một mũi tên trúng hai con nhạn, nếu không chỉ lãng phí cơ hội.

Khi Mộ Dung Thất Thất chăm chú nghĩ cách khiến Hoàn Nhan Bảo Châu lộ ra nguyên hình, Phượng Thương chỉ ngồi bực mình một mình.

Lời nói của Hoàn Nhan Bảo Châu khiến cho Phượng Thương lại nghĩ đến Quang Hoa công tử một lần nữa. Đặc biệt chế tạo bộ trang sức kia cho Khanh Khanh của hắn à? Bọn họ liên lạc với nhau lúc nào? Nghĩ đến điều này, Phượng Thương rất rất khó chịu.

Hắn canh phòng nghiêm ngặt, Quang Hoa công tử này rốt cuộc đã làm cách nào để liên lạc với Mộ Dung Thất Thất? Chẳng lẽ, bọn họ có cách liên lạc của riêng mình? Chẳng qua từ lúc nào, Mộ Dung Thất Thất đã vụng trộm đi ra ngoài gặp hắn?

Vừa nghĩ tới Mộ Dung Thất Thất để nam nhân khác thấy vẻ xinh đẹp của nàng, trong lòng Phượng Thương cực kỳ cực kỳ khó chịu, con mắt cũng nhịn không được nữa nhìn về phía hướng ngoài cung, phảng phất muốn xuyên thấu những tường thành kiên cố kia, nhìn thấy Thông Bảo Trai cùng Tuyệt Sắc Phường. Không biết Nạp Lan Tín đã làm xong chuyện chưa?

Hiện tại, hắn càng muốn giết Quang Hoa công tử hơn, dù sao, bất chấp tất cả, đợi Quang Hoa công tử lộ diện, trước cùng hắn đánh một hồi rồi nói sau! Hiện tại cũng không phải là thời điểm làmquân tử, nữ nhân của hắn mà còn giữ không được, thể diện có để làm cái gì! Cùng lắm thì triệu tập Ưng kỵ quân diệt hắn! Hắn đây tin chắc, dưới đội quân như vậy, Quang Hoa công tử muốn chắp cánh bay cũng không thoát!

Hoàn Nhan Bảo Châu nhẹ nhàng huơ tay trên dây đàn, đánh hết một khúc. Không thể không nói, nữ nhân này tuy tâm địa không tốt, tài nghệ đánh đành so với các tiểu thư khuê các vẫn khá tốt.

“Giỏi, giỏi !” Hoàn Nhan Liệt mặc dù đối với Hoàn Nhan Bảo Châu sinh ra hoài nghi, nhưng ở trong vấn đề này hắn còn không có biết rõ ràng, cho nên vẫn tỏ vẻ cha con thân thiết, lập tức thưởng cho Hoàn Nhan Bảo Châu một đôi sư tử điêu khắc từ bạch ngọc, to cỡ bàn tay, trong suốt, xem ra chính là bảo bối cực kỳ đáng quý.

“Nhi thần tạ ơn phụ hoàng!”

Hoàn Nhan Liệt ban thưởng, khiến cho tính cảnh giác của Hoàn Nhan Bảo Châu giảm xuống, nàng đã quên, chính mình biểu hiện ra tài đàn, sẽ cho nàng mang đến họa sát thân.

Chứng kiến nụ cười trên mặt Hoàn Nhan Bảo Châu, Mộ Dung Thất Thất từ đáy lòng cảm thấy bi ai thay cho nữ nhân này. Ngươi chẳng lẽ không có nhìn ra, cái hoàng thượng này là cố ý nâng niu ngươi, là muốn ngươi buông lỏng cảnh giác, để lộ ra chân tướng sao?

Hoàn Nhan Bảo Châu không có phát giác, Mộ Dung Thất Thất cũng sẽ không nhắc nhở nàng ta. Nữ nhân này ương ngạnh giống như gián đánh hoài không chết, Hoàn Nhan Liệt đã nổi lên hoài nghi với nàng ta, nàng sao không mượn đao giết người! Hoàn Nhan Bảo Châu hết lần này đến lần khác khiêu khích nàng, thật sự là xem nàng thành quả hồng mềm mà tùy ý vặn vẹo sao?

Không đợi ý nghĩ trong lòng Mộ Dung Thất Thất chấm dứt, Hoàn Nhan Bảo Châu lần nữa nhắm vào nàng, “Hoàng tổ mẫu, cháu gái nghe nói Thất Thất biểu muội có tài đánh đàn siêu quần, không biết nàng có nguyện ý đàn tặng hoàng tổ mẫu một khúc hay không.”

Ta chơi với ngươi! Mộ Dung Thất Thất dưới bàn đối với Hoàn Nhan Bảo Châu dựng lên ngón giữa. Nữ nhân này thật đúng là được một tấc lại muốn tiến một thước, sao cứ nhắm vào nàng thế? Chẳng lẽ các nàng có mỗi thù truyền kiếp sao? Mộ Dung Thất Thất ngược lại đã quên, mẫu thân Trịnh Mẫn của Hoàn Nhan Bảo Châu là gián tiếp chết ở trong tay nàng.

“A, Thất Thất cũng biết đánh đàn?” Vừa nghe cái này, Hoàn Nhan Liệt thật cao hứng, “Mẹ của ngươi tài nghệ song tuyệt, ngươi nếu là nữ nhi của Minh Nguyệt, hẳn là không kém!”

Hoàn Nhan Liệt đã nói lời này, cho dù Mộ Dung Thất Thất không muốn, cũng không thể trước mặt mọi người làm mất mặt mũi Hoàn Nhan Liệt. Mộ Dung Thất Thất vừa mới muốn đứng dậy, lại nghe thấy điện ngoài truyền tới một hồi ầm ĩ.

“Chuyện gì?” Hoàn Nhan Liệt cau mày, Kính Đức vội vàng một hồi chạy tới, đi ra ngoài trong chốc lát, lại nhỏ chạy trước trở về.”Hồi bẩm hoàng thượng, là vài cái cung nữ nghị luận, nói Thông Bảo Trai cùng Tuyệt Sắc Phường bị cháy —— “

“Cái gì!” Mộ Dung Thất Thất đứng lên, vẻ mặt kinh ngạc. Như thế nào lại vậy ? Thông Bảo Trai cùng Tuyệt Sắc Phường sao lại cháy? Làm sao có thể! Có Phượng Quỳ và Phượng Đồng ở đó, làm sao có thể gặp chuyện không may!

Thái độ của Mộ Dung Thất Thất một lần nữa khiến cho Phượng Thương cảm thấy khó chịu, nàng lúc này, có phải là lo lắng cho Quang Hoa công tử? Bọn họ rốt cuộc là có quan hệ như thế nào?

“Bất quá là cửa hàng cháy, có cái gì ngạc nhiên!”

Biểu lộ của Mộ Dung Thất Thất, lọt vào trong mắt Hoàn Nhan Bảo Châu, lại khiến nàng nghĩ tới chuyện khác. Cái gì chứ? Làm bộ mình và Quang Hoa công tử có quan hệ rất tốt, làm bộ quan tâm hắn, dùng cái này đề cao giá trị con người mình sao? Thật sự là vô sỉ, cái gì cũng đều dựa vào nam nhân!

Thông Bảo Trai cùng Tuyệt Sắc Phường gặp chuyện không may, Hoàn Nhan liệt cũng phi thường kinh ngạc. Quang Hoa công tử mặc dù là cái nhân vật giang hồ, nhưng có thanh danh rất lớn. Cửa hàng châu báu, quần áo của hắn, các nữ nhân hậu cung cũng rất yêu mến, bây giờ nghe nói hai địa phương này cháy, ngược lại ngoài ý muốn của mọi người.

Mà trên điện tối sốt ruột, phải kể tới phi tần hậu cung, cùng những Quý tộc thái thái quan to kia. Vừa nghe nói cái này cháy, các nữ nhân đều sốt ruột, chỗ đó có rất nhiều đồ trang sức xinh đẹp a! Nơi đó cũng có rất nhiều quần áo hoa lệ a a! Rốt cuộc là ai làm? Nhất định là ghen ghét Quang Hoa công tử mới làm chuyện hèn hạ như vậy!

Các nữ nhân ở dưới nghị luận, cuối cùng đều rơi vào tai Hoàn Nhan liệt.

Mộ Dung Thất Thất lúc này sốt ruột như kiến bò trên chảo nóng !

Thông Bảo Trai cùng Tuyệt Sắc Phường là nơi ở của sát thủ ma vực, lần này hai nơi đồng thời gặp chuyện không may, chẳng lẽ là do kẻ thù trước đây trả thù? Năng lực của Phương Quỳ cùng Phương Đồng không kém, rõ ràng có thể bị người ta phóng hỏa thiêu cửa hàng, đối phương nhất định rất là lợi hại!

Hiện tại, Mộ Dung Thất Thất hận không thể lập tức bay ra ngoài hoàng cung, đi xem người Ma vực rốt cuộc thế nào! Cùng một chỗ sinh sống năm năm, Mộ Dung Thất Thất đã sớm đem Ma vực trở thành nhà của mình, hiện tại trong nhà gặp nạn, các huynh đệ của nàng còn không biết xảy ra chuyện gì, nàng sao có thể ngồi ở đây mà thờ ơ!

Mộ Dung Thất Thất lo lắng, khiến cho tâm Phượng Thương mất mát một hồi. Quả nhiên, nàng vẫn là rất để ý tới Quang Hoa công tử, cho nên nghe được tin tức, mới có thể khẩn trương như vậy. Trong lúc nhất thời, ngực Phượng Thương như bế tắc, hít thở không thông.

“Cữu cữu, ta muốn đi xem Tuyệt Sắc Phường cùng Thông Bảo Trai!” Mộ Dung Thất Thất bây giờ là một giây cũng không đợi được, những người kia đều là huynh đệ của nàng, nếu thật là kẻ thù kéo đến, bọn họ nên làm cái gì bây giờ? Không được! Nàng nhất định phải dùng tốc độ nhanh nhất đuổi tới, nhìn xem rốt cuộc chuyện gì xảy ra!

Mộ Dung Thất Thất tại thời điểm thọ yến thái hậu thỉnh cầu rời đi, mọi người cảm thấy Hoàng thượng là không thể nào đáp ứng. Cho dù nàng cùng Quang Hoa công tử là bạn tốt, cũng không cần phải lo lắng thành như vậy đi!

Bất quá, cái này là giới hạn cực hạn mà nam nhân nghĩ, trên điện tâm những nữ nhân kia đã sớm bay ra ngoài cung, các nàng lúc này chính là đứng ở bên Mộ Dung Thất Thất, hi vọng Mộ Dung Thất Thất có thể tìm ra cách cứu chữa, đừng đểu những bảo bối, những trang sức, quần áo xinh đẹp kia bị đốt rụi !

“Được! Ngươi đi đi!” Tại lúc mọi người cho rằng Hoàn Nhan Liệt căn bản sẽ không đáp ứng, không nghĩ tới hắn rõ ràng gật đầu đáp ứng. Càng làm cho người kinh ngạc chính là, Hoàn Nhan Liệt chẳng những đồng ý với Mộ Dung Thất Thất, còn đích thân giải thích cho Đông Phương Lam: ”Mẫu hậu, ngươi xem, vị Quang Hoa công tử này đã giúp Thất Thất thiết kế bộ trang sức này đưa cho ngài, hiện tại bằng hữu gặp nạn, không bằng để cho Thất Thất trước đi xem sao!”

Đông Phương Lam cũng không phải người không thông tình đạt lý, ngoại tôn nữ đã gấp thành như vậy, nàng đương nhiên nhìn thấy không vui. Huống chi vị Quang Hoa công tử này danh tiếng không tồi, xem bộ dáng Mộ Dung Thất Thất sốt ruột, nói không chừng hai người không phải quan hệ bằng hữu bình thường. Nữ hài tử nhận thức một số đại nam nhân khác phái cũng không tồi!

“Đi thôi! Chú ý an toàn! Cho ca ca ngươi đi theo, miễn cho một cái cô nương như ngươi gặp nguy hiểm!” ” Tạ ơn ngoại tổ mẫu! Tạ ơn cữu cữu! Đa Tạ!” Mộ Dung Thất Thất đối với hai đại BOSS hành lễ, một bên kéo Phượng Thương, “Ca, đi a!”

Hai người hấp tấp đi, yến hội náo nhiệt cũng bởi vì hai người này rời đi mà trở nên quạnh quẽ. Các nữ nhân đều lo lắng cho Thông Bảo Trai cùng Tuyệt Sắc Phường, chẳng còn chút tâm tình thưởng thức ca múa.

Bất quá, yến hội vẫn tiếp tục, huống chi đây là thọ yến của hoàng thái hậu, cho nên không đầy một lát, âm nhạc lên, vũ cơ tiến ra, trên điện lần nữa náo nhiệt.

Khi Mộ Dung Thất Thất cùng Phượng Thương chạy tới Tuyệt Sắc Phường, lửa đã bị khống chế. Nguyên bản tiểu lâu ba tầng tinh sảo, hôm nay đã biến thành một mảnh phế tích màu đen.

“Có ai không? Còn có người ở đây không?” Mộ Dung Thất Thất vội vội vàng vàng muốn xông vào xem xét tình huống, lại bị Phượng Thương ngăn lại.”Ở trong nói không chừng còn gặp nguy hiểm, nàng ở đây, ta vào xem!”

Phượng Thương đi vào nhìn lên, khắp nơi đều bị thiêu sạch sẽ, nhìn thủ pháp lưu loát, có thể thấy Nạp Lan Tín làm rất tốt. Phượng Thương mừng rỡ trong lòng, cái này tốt lắm! Nạp Lan Tín khẳng định đã bắt người, đến lúc đó dùng những người này buộc Quang Hoa công tử hiện thân, nhìn xem hắn còn thông đồng với Mộ Dung Thất Thất không!

“Như thế nào?” Phượng Thương mới ra, Mộ Dung Thất Thất lập tức đi tới trước mặt hắn, “Còn có hay không người sống?”

“Ở trong không có ai, có lẽ người đã được cứu đi, hoặc là bị bắt cóc —— “

Phượng Thương vừa nói, con mắt một bên đánh giá Mộ Dung Thất Thất, muốn nhìn nét mặt của nàng. Quả nhiên, suy nghĩ đến Phượng Thương nói khả năng, “bị người khác bắt cóc”, sắc mặt Mộ Dung Thất Thất trở nên dị thường khó coi.

Rốt cuộc là ai? Dám động đến nhà bà đây, dám động đến người của nàng! Đúng là chán sống!

Sau khi Mộ Dung Thất Thất tự mình đi vào cẩn thận dò xét một phen, tâm tình nàng kém tới cực điểm. Y như lời Phượng Thương nói, không có thi thể, không có người chết. Nói như vậy, người Ma vực hoặc là khi địch nhân đến bọn họ sớm liền phát hiện, toàn thể lui lại, hoặc là, chính là bị tận diệt, toàn bộ bị bắt đi.

Chỉ là, rốt cuộc ai có có ra tay mạnh như vậy? Mộ Dung Thất Thất tự nhận là thủ hạ mình cũng không phải phàm phu tục tử, cho dù thật là địch nhân tập kích, chân đao chân thương, người Ma vực cũng không sợ! Huống chi cái này dưới ban ngày ban mặt, đối phương cũng sẽ không động thủ huyên náo, nếu như đối phương chọn dùng chính là ám chiêu, người đó có thể thông qua người của Ma vực!

Đến thời điểm, nàng tỉnh táo suy tư thật lâu, cũng vẫn nghĩ không ra người động thủ này sẽ là ai.

Vô Cực Cung? Một đám tiểu lâu la, cho dù sau lưng có Hoàn Nhan Hồng làm chỗ dựa, cũng không thể làm như vậy được. Môn phái võ lâm khác? Cũng không thể. Ma vực xưa nay độc lai độc vãng, không cùng người thân thiện, cũng không cùng người kết thù kết oán, căn bản là không có kẻ thù.

Mộ Dung Thất Thất thậm chí nghĩ tới triều đình, có thể thân phận của nàng bí ẩn như vậy, Hoàn Nhan Liệt căn bản không có khả năng biết rõ, cho dù biết rõ, cũng không thể vô duyên vô cớ hủy Tuyệt Sắc Phường cùng Thông Bảo Trai. Rốt cuộc là ai?

Sắc mặt Mộ Dung Thất Thất âm lãnh đến cực điểm, ghen tuông trong lòng Phượng Thương cũng tuôn ra đủ để ngập cả cái thành này. Nếu như không phải hắn cần ở bên cạnh Mộ Dung Thất Thất, hắn hận không thể hiện tại đi tới chỗ Nạp Lan Tín, nghiêm hình bức cung những kẻ kia, bắt bọn họ thú nhận ai là cái tên Quang Hoa công tử chết tiệt kia!

Chỉ là thiêu cửa hàng của hắn, là quá tiện nghi cho hắn! Tên Quang Hoa công tử kia xuất quỷ nhập thần, dù hắn đã xuất động toàn bộ người trong Phật Sinh Môn, cũng không có dò thăm được tin tức của hắn ta. Hiện tại, chỉ có thể đem hi vọng đặt ở trên người Nạp Lan Tín cùng những người kia!

Hi vọng những người này có đủ giá trị, có thể dẫn Quang Hoa công tử mắc câu, hiện tại Phượng Thương muốn giết chết Quang Hoa công tử!

Hắn, tuyệt đối sẽ không cho phép trong lòng Mộ Dung Thất Thất còn có thân ảnh khác, cho dù đối phương chỉ là một sợi tóc , đều không thể xen vào! Mặc kệ là ai! Hắn cũng không cho!

Đang tại lúc Mộ Dung Thất Thất lo lắng, tự hỏi thủ phạm đứng phía sau màn này, Tố Nguyệt xuất hiện ở trước mặt bọn họ, đưa cho Mộ Dung Thất Thất một tờ giấy.

## 88. Chương 95

Chương 95: Hóa ra là nàng !!!

Phượng Thương quay sang nhìn tờ giấy, là chữ của Nạp Lan Tín, chỉ liếc mắt hắn cũng có thể nhìn ra. Tiểu tử này, ra tay càng lúc càng ngoan độc, thế mà thiêu trụi Thông Bảo Trai cùng Tuyệt Sắc Phường của Quang Hoa công tử, rất tích cực! Hắn đây không biết rằng Nạp Lan Tín lại hắc ám như vậy a! Lần này thực khiến hắn rất rất sảng khoái!

Phượng Thương âm thầm cười như nở hoa trong lòng, đánh giá rất cao hành động lần này của Nạp Lan Tín, ngược lại, Mộ Dung Thất Thất nắm chặt tờ giấy, sắc mặt biến thành màu đen.

“Tìm được người không?”

“Khi ta tới lửa đã cháy rất lớn, không nhìn thấy người nào. Tô Mi đã đến Tuyệt Sắc Phường, không biết tình huống như thế nào.”

Vừa nói tới Tô Mi, Tô Mi liền chạy đến: “Tiểu thư!” Tô Mi đưa cho Mộ Dung Thất Thất tờ giấy, nội dung trên đó y như trên tờ giấy Tố Nguyệt đưa, đều là: “Đêm nay giờ hợi\*, gặp nhau tại núi Sư Tử.” (\*9-11PM)

Khốn nạn! Mộ Dung Thất Thất siết chặt nắm tay. Rốt cuộc là ai, dám nhổ lông trên đầu hổ, dám động đến người của nàng!

Cho tới bây giờ Phượng Thương cũng chưa từng nhìn thấy Mộ Dung Thất Thất có vẻ mặt như vậy. Cô gái này, hoặc ôn nhu, hoặc kiều mỵ, hoặc như con chim nhỏ nép vào người hắn, hoặc ngây thơ động lòng người, hưa từng lúc nào như bây giờ, mặt lạnh như sương, rét như băng .

Tô Mi cùng Tố Nguyệt bình tĩnh đứng bên cạnh Mộ Dung Thất Thất, đối với vẻ mặt này của Mộ Dung Thất Thất, các nàng tựa hồ tập mãi thành thói quen. Chẳng lẽ, đây mới là bộ mặt chân thật nhất của Mộ Dung Thất Thất sao?

“Vương Gia, thực xin lỗi, hôm nay không thể về cùng chàng, ta có chuyện cần phải xử lý.”

“Khanh Khanh ——” Tim Phượng Thương run rẩy một hồi, khiến hắn đau đến không thở nổi. Cửa hàng của Quang Hoa công tử gặp chuyện không may, nàng lại lo lắng thành như vậy, rốt cuộc nàng để ý hắn ta đến thế sao ?

Vì sao, vì sao nhìn thấy Mộ Dung Thất Thất lo lắng chuyện của Quang Hoa công tử như vậy, hắn lại khó chịu đến thế? Vì sao, vì sao nhìn thấy vẻ mặt vì lo lắng mà hóa thành lạnh lùng của nàng, hắn lại hối hận khi để cho Nạp Lan Tín làm những chuyện này?

Nếu như Mộ Dung Thất Thất biết được hắn là kẻ đứng sau sai người đi thiêu Tuyệt Sắc Phường cùng Thông Bảo Trai, nàng liệu có đối mặt với hắn với bộ mặt băng lãnh như vậy hay không? Nếu như Mộ Dung Thất Thất biết rằng hắn muốn giết Quang Hoa công tử, độc chiếm nàng, nàng liệu có cảm thấy hắn là người ích kỷ vô tình hay không? Có thể rời bỏ hắn hay không?

Vừa nghĩ tới việc Mộ Dung Thất Thất rời xa hắn vì chuyện này, cổ họng hắn dường như bị bóp nghẹt, cái giá lạnh thấu xương như vây lấy tim hắn. Nếu hắn nghe lời Nạp Lan Tín, sớm thẳng thắng nói rõ ý nghĩ của mình với Mộ Dung Thất Thất, kết quả liệu có tốt hơn hay không?

“Vương Gia, chờ ta trở lại!” Bởi vì lo lắng an nguy của người ở Ma Vực, Mộ Dung Thất Thất không có chú ý tới vẻ mặt khác lạ của Phượng Thương, chỉ nhón chân, hôn nhẹ lên môi Phượng Thương.

“Tô Mi, Tố Nguyệt, chúng ta đi!”

“Khanh Khanh…” Phượng Thương vươn tay muốn níu lại Mộ Dung Thất Thất, nhưng chỉ kịp bắt lấy một làn gió. Chờ đến lúc hắn lấy lại tinh thần, Mộ Dung Thất Thất đã mang theo Tô Mi cùng Tố Nguyệt, biến mất tại đầu đường.

“Khanh Khanh!”

Một thứ gì đó mang tên hối hận xuất hiện ở trong lòng Phượng Thương. Hắn ước chi trên đời này có thuốc chữa hối hận để hắn có thể làm lại từ đầu. Như vậy, hắn có thể trực tiếp nói với Mộ Dung Thất Thất rằng ta là môn chủ Phật Sinh Môn-Long Ngạo Thiên, ta biết rõ nàng là Độc Tiên Nhi của Ma vực, chuyện tình của nàng cùng Quang Hoa công tử khiến ta rất ghen, ta ghen ghét đến nổi điên rồi, nàng là nữ nhân của ta, ta muốn trong lòng của nàng chỉ có ta!

Chỉ là, thuốc chữa hối hận, chỉ là thứ mà Phượng Thương tưởng tượng ra. Hiện tại, điều hắn có thể làm, chính là đuổi theo Mộ Dung Thất Thất, giải thích rõ mọi chuyện với nàng.

Khi Phượng Thương đến núi Sư Tử , đã vào đêm, tìm một vòng, cũng không có thấy Mộ Dung Thất Thất, vào sơn trại, chỉ thấy Nạp Lan Tín tới đón hắn.

“Vương phi có tới không?” Vừa thấy được Nạp Lan Tín, Phượng Thương trực tiếp hỏi Mộ Dung Thất Thất.

“Vương phi không có tới. Rốt cuộc làm sao vậy, Vương Gia?”

“Những người Ma vực kia?”

“Đã bắt một lão già…”

“Lão già?” Phượng Thương nhíu mày, “Dẫn ta đi xem.”

Núi Sư Tử, vốn là một đại bản doanh bí mật của Phượng Thương, hắn từng luyện binh tại chỗ này, về sau để hoang phế, cũng không có người nhớ đến. Lần này bắt cóc người của Quang Hoa công tử , Phượng Thương liền nghĩ tới chỗ này, ở đây trước không có làng xóm, sau không khách sạn, ở giữa núi hoang, an toàn nhất.

Khi cửa lao bị mở ra, Phương Đồng ngẩng đầu, nhìn thấy một nam nhân đeo mặt nạ màu bạc đi đến, đi theo phía sau hắn là hắc y nhân che mặt, Phương Đồng nhận ra, chính là người này đã bắt mình tới đây.

“Muốn chém muốn giết tùy ngươi xử lý! Muốn ta bán đứng công tử, mơ đi!”

Lúc nãy Nạp Lan Tín đã hỏi Phương Đồng rất nhiều về chuyện Quang Hoa công tử, nhưng mà lão nhân này mở miệng là nói “tuyệt đối không bán đứng công tử”, khiến cho Nạp Lan Tín không có cách nào, đành phải chờ Phượng Thương đến giải quyết.

Hiện tại, ngay từ khi Phượng Thương tiến vào, Phương Đồng đã biểu lộ lập trường của mình.

“Chủ tử, lão nhân này rất quật cường!” Nạp Lan Tín nhẹ giọng nói thầm một câu bên tai Phượng Thương, hắn biết rõ, lỗ tai Phương Đồng rất thính, có danh xưng đệ nhất thính tai, tất nhiên là nghe được lời của hắn.

“Hừ!” Phương Đồng quay đầu đi, không thèm nhìnPhượng Thương, hắn cao ngạo hất cằm lên, không thèm để ý hai tên “tiểu nhân” trước mặt.

“Thả hắn ——” Phượng Thương mở miệng. Khi nghe thấy giọng nói của Phượng Thương, Phương Đồng sững sờ, xoay mặt nhìn về phía Phượng Thương, trong mắt tràn đầy nghi hoặc cùng khó hiểu.

Phượng Thương không biết, trên đời này, chỉ cần thanh âm Phương Đồng nghe qua, ắt sẽ không quên. Hắn đương nhiên nhớ rõ tiếng nói của Phượng Thương, chỉ là hắn không rõ, Phượng Thương vì sao phải bắt trói hắn, không biết vị cô gia này rốt cuộc muốn cái gì , vì sao lại nhắm vào tiểu thư? Chẳng lẽ cô gia cùng tiểu thư trở mặt? Hay là cô gia giấu bí mật gì đó sau lưng tiểu thư?

Nghĩ đến điểm này, Phương Đồng lập tức đề cao cảnh giác. Dù sao tri nhân tri diện bất tri tâm\*, lỡ như cô gia có âm mưu gì, tiểu thư không phải sẽ gặp nguy hiểm? Không được, hắn nhất định phải nói cho tiểu thư, đề phòng cô gia! Không thể để tình yêu chôn vùi tánh mạng! (\*Biết người biết mặt không biết được lòng.)

Ánh mắt mê muội của Phương Đồng nháy mắt biến thành cảnh giác, mà ánh mắt của hắn, tại trong mắt Phượng Thương lại thành chuyện đương nhiên. Không tin Phượng Thương thả hắn đi, cho nên hoang mang, cho rằng Phượng Thương có âm mưu gì, cho nên lập tức đề cao cảnh giác. Người này, thực rất nhạy bén. “Trở về, nói cho chủ tử của ngươi biết, đừng có đánh chủ ý lên nữ nhân của ta, lần này chỉ là nhắc nhở nho nhỏ, lần sau, ta tự tay sẽ giết hắn!”

Nạp Lan Tín giúp Phương Đồng mở xiềng xích trên tay chân ra, “Đi thôi! Chủ tử chúng ta đã lên tiếng tha cho ngươi khỏi chết, ngươi đi nhanh lên!”

Nạp Lan Tín không biết Phượng Thương vì sao thoắt chốc lại có biến hóa lớn đến vậy, bất quá hắn có thể xác định một điểm chính là, tâm tình chủ tử thay đổi nhất định là liên quan đến Mộ Dung Thất Thất. Trên đời này, cũng chỉ có nữ nhân kia mới có thể khiến cho chủ tử rối loạn.

Lời nói của Phượng Thương , rơi vào lỗ tai của Phương Đồng thì lại thành một loại ý tứ khác.

“Nữ nhân của hắn” không phải là tiểu thư sao? Vì sao lại muốn tiểu thư không đụng tới “nữ nhân của hắn” ?

Chẳng lẽ… Vị này cô gia có đối tượng khác? Chẳng lẽ là tiểu thư biết rõ Phượng Thương có nữ nhân khác, cãi nhau với hắn, khiến cho Phượng Thương sinh khí, cho nên mới đổ lên đầu bọn họ? Người nam nhân này quá hèn hạ vô sỉ! Lại đối xử với bảo bối của Ma Vực bọn họ như vậy!

“Hừ!” Phương Đồng đứng lên, vuốt vuốt cổ tay, xoay xoay cổ chân, lạnh lùng nhìn Phượng Thương, giống như đang nói…, đừng tưởng rằng ngươi đeo mặt nạ ta liền không biết ngươi, ngươi cho dù hóa thành tro, ta cũng có thể nhận ra ngươi! Dám cô phụ tiểu thư của chúng ta, Phượng Thương, ngươi cứ chờ đó! Chúng ta nhìn xem!

Ánh mắt kia của Phương Đồng, vậy mà lại khiến Nạp Lan Tín bội phục lão nhân này.

Từ hồi bị bắt tới đây, lão nhân này không ăn không uống, cái gì cũng không khai, một mực mặt lạnh, vô luận hắn dỗ ngon dỗ ngọt, hay là đe dọa uy hiếp, đối phương đều là một bộ lợn chết không sợ nước nóng. Hiện tại, lão nhân này rõ ràng dám “hừ”với vương gia của bọn họ ? Mắt lạnh đấu mắt với vương gia, cũng không có chút yếu thế, thật là có khí phách!

“Ngươi yên tâm! Bất kể là ngươi, hay là nữ nhân của ngươi, đều khiến chủ tử của ta chướng mắt! Ngươi tốt nhất mang theo nữ nhân của ngươi cút đi xa, đừng có mà xuất hiện ở trước mặt chủ tử chúng ta. Nếu không, cho dù chủ tử niệm tình cũ, chúng ta cũng sẽ không để yên đâu!”

Phương Đồng biết mình đánh không lại Nạp Lan Tín, nếu như có thể đánh lại hắn ta, hắn cũng chẳng bị bắt đến đây. Chỉ là, mặt mũi Mộ Dung Thất Thất quan trọng hơn tánh mạng của hắn, cho dù hiện tại hắn bị Phượng Thương giết, cũng sẽ không để Phượng Thương chà đạp tiểu công chúa của Ma vực bọn họ như vậy! Dù sao cũng chỉ là một cái mạng, mạng của Phương Đồng hắn đã sớm bán cho Mộ Dung Thất Thất từ lâu rồi!

“Khụ khụ ——” Nạp Lan Tín hoàn toàn bội phục lão già này, diện mạo đúng là của một tên gian thương, vì sao tính tình lại quật cường như tử sĩ\* thế! Chẳng những dám đấu mắt với Phượng Thương, còn nói ra nói những lời khiêu khích chủ tử như vậy, chẳng lẽ lão nhân này làm từ thép? Không sợ bị chém? (\*hiểu theo nghĩa: người xung phong liều chết)

“Ngươi yên tâm! Nữ nhân của ta, tất nhiên ta sẽ bảo vệ! Chúng ta đi —— “

Phượng Thương mang theo Nạp Lan Tín rời đi, khi hắn đi, cũng không có khóa cửa lao. Lúc nhìn thấy cửa lao mở rộng, Phương Đồng giờ mới hiểu được, Phượng Thương thật sự thả hắn đi.

“Vương Gia, ngài không có ý định dùng lão nhân kia để bắt con mồi?”

“Không cần ——” Phượng Thương lắc đầu. Mộ Dung Thất Thất rất lo lắng cho Quang Hoa công tử, khiến cho hắn hâm mộ, ghen tị, hận. Tuy hắn thật sự rất muốn ra tay, giết Quang Hoa công tử. Nhưng mà hắn không muốn nhìn thấy bộ dáng thương tâm của Mộ Dung Thất Thất, càng không muốn nhìn thấy đôi mắt xinh đẹp của nàng lại vì nam nhân khác mà rơi lệ!

Phượng Thương mới ra địa lao, đã có người đi lên bẩm báo, “Chủ tử,bên ngoài trại có một công tử áo hồng, muốn chúng ta giao ra người của hắn!”

“Quang Hoa công tử?” Phượng Thương cùng Nạp Lan Tín đồng thời nói ra tên này. Nghe đồn, Quang Hoa công tử thích nhất áo hồng, cho nên cái nam nhân áo hồng này nhất định là hắn.

“Nhanh như vậy đã tới rồi…”

Phượng Thương đã định thông qua Phương Đồng truyền đi ý rằng không muốn chạm mặt với Quang Hoa công tử . Hắn sợ chính mình không khống chế nổi tâm tình, ra tay quá nặng, giết chết Quang Hoa công tử. Nhưng lại không nghĩ tới, đối phương đã đến đây, hơn nữa tới nhanh như vậy. Xem ra, vận mệnh đã quyết không để bọn họ không đối kháng!

“Đi!”

Lúc Phượng Thương bãi đất trống trước hàng rào, thấy dưới đất là một đám hắc y nhân, đều là thủ hạ của hắn.

“Đau ——” những người này ôm cánh tay cùng chân, có người ôm bụng, có người ôm đầu, đều lăn lộn trên mặt đất, xem ra đích thị đã ăn thiệt thòi của Quang Hoa công tử.

“Chủ tử!” Vừa thấy Phượng Thương đi ra, những người trên mặt đất kia tựa như nhìn thấy cứu tinh, nguyên một đám nước mắt lưng tròng, “Chủ tử, thuộc hạ vô dụng, không ngăn được hắn!”

“Các ngươi lui ra —— “

Năng lực của người mình, Phượng Thương biết rất rõ, bây giờ lại bị đánh ngã xuống đất, chật vật như vậy, vậy Quang Hoa công tử cũng có chút ít năng lực. Bất quá, lại nói, nếu như hắn không có năng lực, có sao có thể khiến cho Tuyệt Sắc Phường cùng Thông Bảo Trai trở thành cửa hàng kiếm tiền tốt nhất trên đại lục, không có năng lực, thì như thế nào có khả năng hấp dẫn Mộ Dung Thất Thất…

“Ta đã tới, người của ta đâu?” Nhìn thấy nam tử một thân áo trắng, đeo mặt nạ bằng bạc, câu nói đầu tiên Mộ Dung Thất Thất là hỏi người của Ma vực.

Khi Mộ Dung Thất Thất dò xét Phượng Thương, Phượng Thương cũng đang đánh giá nàng.

Vị Quang Hoa công tử này không cao, hơi gầy, một thân hồng sam như lửa, tóc bó lên đỉnh đầu, trên mặt, mang một mặt nạ màu trắng bằng sứ, bóng loáng như ngọc, trên mặt nạ trắng nõn có vẻ một khuôn mặt yêu mị, mắt phượng hẹp dài, môi đỏ thẫm, mi tâm là một ngọn lửa màu hồng, con mắt chỉ lộ ra một cái khe hở, nhìn trông y như một con mèo. Bị cái mặt nạ này che, Phượng Thương hoàn toàn thấy không rõ lắm dung mạo của đối phương. Nhưng mà, trong lòng hắn, thông qua mặt nạ này mà đánh giá “Quang Hoa công tử”. Nam nhân này, không khôi ngô, còn yêu thích mặt nạ âm nhu, xem ra là một tên biến thái! Hắn tuyệt đối sẽ không tặng Mộ Dung Thất Thất cho Quang Hoa công tử!

Dù đã để cho Phương Đồng chạy, nhưng lại nhìn thấy Quang Hoa công tử đả thương thuộc hạ của mình, Phượng Thương liền phát cáu, “Người trong tay ta, nếu như ngươi muốn mang đi, hãy xem thử ngươi có bản lãnh đó hay không.”

Đối phương khiêu khích khiến cho Mộ Dung Thất Thất nổi trận lôi đình, chưa thấy qua người láo toét như vậy, thật sự là quá vô sỉ. Giờ phút này, trong nội tâm Mộ Dung Thất Thất, đã đem tổ tông mười tám đời của nam tử áo trắng đeo mặt đối diện mà ân cần thăm hỏi một lần.

Trước khi đến đây, Mộ Dung Thất Thất đã sai Tô Mi cùng Tố Nguyệt đi thăm dò nguyên nhân, còn mình thì đơn thương độc mã\* tới đây. Nàng đây muốn nhìn, trong giang hồ ai có lá gan lớn như vậy, dám động tới người của Mộ Dung Thất Thất nàng.(\*nghĩa)

Hiện tại, nhìn thấy nam nhân áo trắng mặt nạ bạc kiêu ngạo như vậy, Mộ Dung Thất Thất nổi giận. Xem ra hôm nay không xảy ra một hồi ác chiến, chuyện này sẽ không có biện pháp chấm dứt.

“Vút ——” Mộ Dung Thất Thất vung tay, tay trái nhiều thêm một sợi tơ màu vàng, trên đầu sợi tơ có gắn một cái chuông nhỏ.”Ngươi đã nói như vậy, vậy thì đừng trách ta hạ thủ vô tình!”

“Đa tạ ngươi hạ thủ vô tình!” Dưới mặt nạ màu bạc, đôi môi Phượng Thương nhếch lên một đóa hoa diêm dúa lẳng lơ, trong tay xuất hiện một loan đao. Khiến cho Mộ Dung Thất Thất kinh ngạc chính là, tư thế cầm đao của nam nhân kia, không phải là cầm từ chính diện, mà lại là cầm đao để sau lưng.

Cũng là một tên lành nghề! Mộ Dung Thất Thất cười lạnh.

“Chủ tử ——” Nạp Lan Tín nhìn thấy vũ khí của Quang Hoa công tử, nhịn không được mở miệng nhắc nhở Phượng Thương. Cái nam tử mặc áo hồng này, vũ khí trong tay quá mức âm nhu, trong giang hồ chưa từng có gặp qua có người cầm chuông làm vũ khí.

“Đinh linh linh…” Mộ Dung Thất Thất lay động tơ vàng trong tay, tơ vàng nương theo tiếng chuông trong gió đêm, rung động “đinh linh”. Không đợi Nạp Lan Tín nói cho hết lời, Mộ Dung Thất Thất nhảy dựng lên, bước vào giữa không trung, giẫm lên một tấm ván gỗ mỏng, bay về phía Phượng Thương.

Không thể không nói, Quang Hoa công tử là người cực kỳ tinh sảo, từng cái giơ tay nhấc chân của hắn đều rất xinh đẹp, mặc dù trên người hắn mang hàn ý dày đặc, nhưng sự lãnh ngạo này cũng không chút tổn hại đến khí chất trên người hắn.

Phượng Thương đứng không nhúc nhích, như một ngọn núi tuyết, không hoảng loạn, không lay động. Tay phải cầm đao buông thỏng, đao phong hướng lên, gió thổi qua, sợi tóc Phượng Thương bồng bềnh, cực kỳ giống như tiên nhân lạc vào cõi trần.

“Hừ!”

Cách nam nhân mặt nạ bạc càng gần, nụ cười trên khóe miệng Mộ Dung Thất Thất càng thêm lạnh. Khi đến trước mặt đối phương, Mộ Dung Thất Thất đạp lên phiến gỗ, mượn lực vực dậy, tấm ván gỗ lại gia tốc bay về phía Phượng Thương.

“Xẹt!” Khi tấm ván gỗ đến trước mặt Phượng Thương, hắn đột nhiên rút đao, một đao chém nó thành hai mảnh, người cũng hét lớn một tiếng, tiến lên quyết đấu trên không trung cùng Mộ Dung Thất Thất.

“Đinh linh linh ——”Tiếng chuông vang lên, xuất hiện ở bên trái Phượng Thương, Phượng Thương dùng đao bổ về phía tơ vàng, lại phát hiện cái tơ vàng này căn bản chẳng chút lay động, mặc dù trong tay hắn là bảo đao trăm năm, cũng không làm gì được tơ vàng.

“Chút tài mọn!”

Khi Phượng Thương lui về phía sau, tay phải Mộ Dung Thất Thất cũng xuất hiện ra một dây tơ vàng, trông như vệt sáng, xé khí,tiến thẳng đến mặt Phượng Thương.

Chiêu thức thật độc ác! Phượng Thương lách mình, một hồi giao phong, tơ vàng cũng không mảy may động tới hắn. Chỉ là, khi tơ vàng này bay tới, Phượng Thương rõ ràng nghe được thanh âm không khí bị tơ vàng xé rách. Tên Quang Hoa công tử này hóa ra không phải hạng người tầm thường, không ngờ võ công thật rất cao.

Bất quá, Mộ Dung Thất Thất căn bản cũng không có cho bạch y nam nhân mặt nạ bạc một chút cơ hội thở dốc. Động vào người của nàng, nàng khó chịu, đối phương còn một thân áo trắng, không có chuyện gì lại bắt chước Phượng Thương, trang phục phiêu dật, nàng lại càng không vui! Trong lòng Mộ Dung Thất Thất, trên đời này ngoại trừ Phượng Thương mặc đồ trắng có cảm giác thoát tục, những người khác căn bản là không xứng mặc đồ trắng.

Nguyên vốn đã có cừu oán với nam nhân mặt nạ bặc, hiện tại Mộ Dung Thất Thất càng chán ghét hắn.

“Đinh linh linh!” Tiếng chuông vang lên, Mộ Dung Thất Thất đồng thời phóng ra hai sợi tơ màu vàng, hai sợ tơ nhanh như hai vệt sáng vàng, xé tan bóng đêm nồng đậm, đánh úp về phía Phượng Thương. Hai thân ảnh một hồng một trắng, giống như hai cái cầu vồng, quấn lấy nhau trên bầu trời đêm.

“Oanh!” Tơ vàng rơi trên mặt đất, tạo ra một lỗ hổng lớn.

Thật mạnh! Nạp Lan Tín nhịn không được nuốt nước miếng. Chỉ cần một sợi tơ tinh tế, có thể tấn công mãnh liệt như thế, tên Quang Hoa công tử này quả nhiên không phải người phàm. Lần này Vương Gia gặp được đối thủ ngang hàng rồi!

Chiêu thức của Quang Hoa công tử, khiến cho Phượng Thương nhịn không được nhớ tới Mộ Dung Thất Thất. Bộ dáng nàng khi đả thương người bằng lụa hồng, giống y như Quang Hoa công tử. Điểm khác nhau duy nhất, Mộ Dung Thất Thất dùng lụa hồng , Quang Hoa công tử lại dùng tơ vàng, kỹ năng cao hơn một bậc.

Chẳng lẽ, tuyệt học của Mộ Dung Thất Thất là chân truyền từ Quang Hoa công tử? Xem bộ dáng Quang Hoa công tử điều khiển tơ vàng, trước mắt Phượng Thương không khỏi hiện ra hình ảnh đối phương cầm tay Mộ Dung Thất Thất, chỉ dạy nàng, khiến lòng hắn càng thêm phẫn nộ.

“Chủ tử, cẩn thận!”

Nói thì chậm, xảy ra thì nhanh, thời điểm sợi tơ vàng sắp nện trên mặt nạ ngân sắc của Phượng Thương, hắn hét lớn một tiếng, trên người xuất hiện một tầng ánh sáng trắng hơi mỏng, khiến sợi tơ vàng bắn ngược trở về.

“Thu ——” Mộ Dung Thất Thất thu hồi tơ vàng, nhìn cả người nam tử áo trắng bao phủ bạch quang. A, khó trách người này kiêu ngạo như thế, hắn có tư chất như vậy ! Đã là bạch sắc bát đoàn đấu khí, người này, không thể coi thường. Trên đại lục này đã lâu rồi không xuất hiện người mang bạch sắc đấu khí, nam nhân trước mắt này rốt cuộc là ai?

Lần này, đến phiên Mộ Dung Thất Thất đứng bất động. Trước ra chiêu, bất quá chỉ để dò xét thử, hiện tại đã bức ra năng lực của đối phương, Mộ Dung Thất Thất rốt cuộc bất động, chỉ đứng lặng giữa đêm đen đối mặt với đối phương, không xa không gần, vừa vặn mười mét.

Cao thủ quyết đấu, ai động trước, người đó liền thua. Đạo lý kia Phượng Thương hiểu, Mộ Dung Thất Thất cũng hiểu.

Lúc này, hai cỗ khí lưu cường đại vờn quanh tại bên người hai người, tạo thành dòng nước xoáy nhẹ nhàng, hắc y nhân chung quanh nguyên bản bị Mộ Dung Thất Thất đánh ngã xuống đất đều đứng lên, rời xa hiện trường. Bọn họ biết rõ, nếu như tại lúc này xuất hiện ở chung quanh hai người, nhất định sẽ trở thành pháo nổ.

Xuyên qua mặt nạ sứ trắng, Mộ Dung Thất Thất lạnh lùng nhìn xem nam tử mặt nạ bạc đối diện, nghĩ muốn giải quyết hoang mang trong lòng.”Ta muốn hỏi ngươi một việc, vì sao lại động đến người của ta, còn đốt Thông Bảo Trai cùng Tuyệt Sắc Phường! Ta và ngươi không oán không thù, như vậy, nhất định là có nguyên nhân, ta muốn biết.”

Vừa nghe Mộ Dung Thất Thất nói tới Tuyệt Sắc Phường cùng Thông Bảo Trai bị đốt, Nạp Lan Tín sững sờ, hắn cũng không cho người làm chuyện như vậy, chỉ bắt người rời đi, không hề làm những chuyện quá phận kia. Cho dù bắt đi Phương Đồng, hắn cũng không có nghiêm hình bức cung, đều là chọn dùng phương thức hòa nhã hòa bình, chuyện nàng nói, rốt cuộc là sao?

“Ngươi không nên động lòng với nữ nhân của ta!” Nghe Quang Hoa công tử hỏi, Phượng Thương cũng không che dấu, nói thẳng ra nguyên nhân.

Đối phương âm lãnh nói một câu, khiến cho Mộ Dung Thất Thất xém chút phun máu. Nàng, một nữ nhân, một người rất rất bình thường, nàng đây yêu nam nhân, yêu Phượng Thương, khi nào thì nàng yêu say đắm một nữ nhân?

“Trong đây nhất định có hiểu lầm.”

“Không có có hiểu lầm! Nữ nhân của ta, một mực đều yên lặng quan tâm ngươi, mọi người đều biết chuyện của các ngươi, ngươi còn nói không có?”

Giang hồ đều nói Quang Hoa công tử cùng Độc Tiên nhi là một đôi thần tiên quyến lữ, mọi người đều biết chuyện này, Quang Hoa công tử lại phủ nhận, hắn ta không hề thừa nhận chuyện này! Trong lòng Phượng Thương càng thêm khinh bỉ nam tử mặc áo hồng, cảm thấy hắn là đồ hèn nhát.

Nếu như Quang Hoa công tử thừa nhận hắn ta ái mộ Mộ Dung Thất Thất, yêu mến Mộ Dung Thất Thất, Phượng Thương còn có thể bội phục hắn, cảm thấy hắn thật tinh mắt. Không nghĩ tới đối phương trực tiếp phủ nhận, cái này chẳng phải đã phụ một mảnh tình ý mà Mộ Dung Thất Thất dành cho hắn sao!

“Ách…”

Mộ Dung Thất Thất thật rất ủy khuất.

Không thể phủ nhận, thời điểm nàng dùng thân phận Quang Hoa công tử xuất hiện, luôn được rất nhiều nữ nhân yêu mến. Nhưng mà, nàng là một nữ nhân bình thường, không có ham mê đặc thù, càng không có khuynh hướng khác. Nàng chưa từng quan hệ mật thiết quá mức với nữ nhân nào, nam tử kia nói thế khiến cho Mộ Dung Thất Thất thấy cực kỳ hoang đường, buồn cười.

“Ta nói, ngươi có phải hay không lầm rồi? Ta thừa nhận ta rất cao lớn, đẹp trai, có tiền, có mị lực, cư xử đúng mực. Nếu như, nữ nhân của ngươi tình nguyện, vậy ngươi cũng không thể bởi vì nàng yêu đơn phương, mà chĩa mũi vào ta a!” Cao lớn, đẹp trai —— cái từ này nói ra, Nạp Lan Tín nhịn không được ho khan hai tiếng. Quang Hoa công tử xác thực rất giàu có, về phần dung mạo, nghe đồn thực vô cùng kì diệu, hẳn là không kém. Về phần cao, dựa theo thân thể nho nhỏ của Quang Hoa công tử, xem cái chữ này tựa hồ không thích hợp.

Mà Quang Hoa công tử dùng ” yêu đơn phương” để hình dung Mộ Dung Thất Thất, khiến cho Phượng Thương hoàn toàn điên cuồng. Nữ nhân của hắn, bảo bối hắn quan tâm, là da thịt, trái tim của hắn, dưới mắt đối phương thế nhưng lại bị khinh thường như thế!

Nghĩ đến bộ dáng lo lắng của Mộ Dung Thất Thất lúc biết Thông Bảo Trai cùng Tuyệt Sắc Phường xảy ra chuyện, Phượng Thương thấy Mộ Dung Thất Thất không đáng làm vậy. Nàng để ý Quang Hoa công tử như vậy, đối phương nhưng chỉ là một câu “yêu đơn phương” liền xua đuổi nàng , thật sự là không thể nhẫn!

“A!” Thân ảnh màu trắng lên, như kiếm sắt, phóng thẳng về phía Mộ Dung Thất Thất, trong đôi mắt đen ẩn sau mặt nạ là sát khí đậm đặc.

Nếu như nói vừa rồi Phượng Thương còn đang vì chuyện hủy diệt Tuyệt Sắc Phường cùng Thông Bảo Trai, chọc Mộ Dung Thất Thất thương tâm mà hối hận, hiện tại nhìn thấy tên “tiện nhân” áo hồng này, tất cả áy náy toàn bộ biến mất hầu như không còn. Nam nhân này vô sỉ, dám vũ nhục nữ nhân của hắn, đáng chết!

“Ha ha ——” Mộ Dung Thất Thất hồi báo cho đối phương, cũng là hai tiếng cười lạnh. Muốn vu oan giá hoạ mà không từ thủ đoạn nào! Tùy tiện tìm lý do, liền phá hủy tâm huyết của nàng, cướp người của nàng, chẳng lẽ cho rằng nàng sẽ để mặc hắn khi dễ sao!

“Đinh linh linh ——” Phượng Thương bay lên không trung, Mộ Dung Thất Thất đứng trên mặt đất, trắng quấn lấy hồng, trông rất đẹp mắt, bảo đao trong tay Phượng Thương tàn nhẫn hướng về phía cổ Mộ Dung Thất Thất, nhưng chưa tới đó đã bị tơ vàng quấn quanh, một tiếng chuông vang lên, một đạo khói đỏ phả lên trên mặt Phượng Thương.

Hèn hạ! Phượng Thương xoay người, né tránh khói đỏ. Quang Hoa công tử thế mà dụng độc! Nhìn khói độc rơi trên mặt đất, cục đá trên mặt đất này trong nháy mắt hòa tan, Phượng Thương càng thêm thống hận nam nhân áo hồng trước mắt. Độc mà Quang Hoa công tử dùng nhất định là do Mộ Dung Thất Thất cho, hắn cư nhiên vừa hưởng thụ những điều tốt đẹp Mộ Dung Thất Thất mang đến, vừa chà đạp tâm ý của nàng, nam nhân này đáng giận!

Mà Mộ Dung Thất Thất, cũng rất là giật mình. Vừa rồi một đao kia uy lực mười phần, nếu như không phải nàng sớm đề phòng, cho dù cứng đối cứng, nàng ắt sẽ bị thương. Nam nhân này động sát tâm? Vì một cái cớ không giải thích được? Thật sự là quá vô sỉ, quá khốn kiếp!

Nghĩ như vậy, Mộ Dung Thất Thất cũng lười nói nhảm, tơ vàng chập chờn, chuông ràng rung động, tấn công Phượng Thương.

Trong lúc nhất thời, những người kia đang xem cuộc chiến ở một bên đều bị cảnh tượng trước mắt làm choáng váng. Ngón tay của nam tử mặc áo hồng cực kỳ linh hoạt, năm ngón tay điều khiển sợi tơ, khiến cho tơ kia như mang theo hồn phách, chỉ huy tơ vàng công kích tới chủ tử của bọn hắn.

Nạp Lan Tín lúc này cũng đem chuyện Tuyệt Sắc Phường cùng Thông Bảo Trai bị người thiêu hủy ném vào sau đầu, không có thời gian mà nghĩ đến kẻ đứng sau ra tay tàn độc này là ai, con mắt nhìn chằm chằm vào Phượng Thương cùng Quang Hoa công tử, xem bọn họ giao chiến.

Thật lâu, không có chứng kiến chủ tử động thủ, hôm nay lại xuất hiện một Quang Hoa công tử có năng lực ngang hàng với chủ tử, Nạp Lan Tín có chút kích động. Nỗi tịch mịch của cao thủ, đối với Phượng Thương mà nói, là một loại bi ai, ít nhất Nạp Lan Tín nghĩ như thế.

Mặc dù thân mình chủ tử không tốt, nhưng người cũng không phải là kẻ yếu, nếu không, hắn làm sao mười lăm tuổi có thể tiếp quản Ưng kỵ quân, quét ngang dân tộc du mục phương bắc, đem quân đội Bắc Chu quốc trở thành quân đội cường mạnh nhất đại lục?

Bất quá, Nạp Lan Tín nhìn hồi lâu, phát hiện Quang Hoa công tử cũng là thanh niên tài tuấn hiếm có trên đời này. Khi chính hắn đây toàn lực ứng phó, chỉ có thể cầm cự với Phượng Thương được hai mươi chiêu. Nhưng mà vị Quang Hoa công tử này, chỉ dựa vào hai sợi tơ mềm mại, lại cùng Vương Gia đánh một trăm hiệp, người thường, sao có thể làm được như vậy!

Lại nói tiếp, đều là nữ nhân gây họa. Hai nam nhân vĩ đại, tranh đoạt một nữ nhân ưu tú, tự nhiên sinh ra mâu thuẫn. Chỉ là, không biết kết quả rốt cuộc ai thắng ai thua, hắn tất nhiên hi vọng Phượng Thương có thể thắng, nhưng khi nhìn tình huống hiện tại như vậy, hai người đánh ngang tay, khó mà nói trước được.

Trên không trung, hai đạo thân ảnh hồng trắng giao thoa, khi đấu chưởng với Quang Hoa công tử , Phượng Thương đột nhiên ngửi thấy được hương táo quen thuộc, chỉ là, mùi vị này vì sao xuất hiện ở trên người Quang Hoa công tử, chẳng lẽ quan hệ của bọn họ tốt như vậy sao?

Nghĩ đến tiểu nữ nhân mà mình hôn qua, có khả năng đã bị cái nam nhân hèn hạ trước mắt này ôm qua, Phượng Thương ra tay hết mười phần công lực.

Đồ vô sỉ! Rõ ràng hắn vô lý, còn gây sự như vậy!

Cảm nhận được Phượng Thương bộc phát, Mộ Dung Thất Thất không chút khách khí, trong tay xuất hiện một chủy thủ ngăm đen, trực tiếp cắt đứt tay áo của Phượng Thương, chủy thủ dán vào làn da Phượng Thương, đâm về phía cổ tay của hắn.

“Hừ! Một đại nam nhân, lại giống như một nữ nhân.” Quang Hoa công tử nhanh, tay Phượng Thương còn nhanh hơn, một phát bắt được cổ tay Quang Hoa công tử, chạm vào đối phương, Phượng Thương mới phát hiện cổ tay đối phương nhỏ xíu xiu, giống như nữ nhân.

“Khốn nạn!” Bị nam nhân khác chạm đến, khiến cho Mộ Dung Thất Thất giận dữ. Nàng là người của Phượng Thương, sao có thể cho phép người khác ngoài Phượng Thương động đến. Người nam nhân này thật là một tên khốn khiếp!

Bởi vì thẹn quá hoá giận, Mộ Dung Thất Thất cũng quên chiêu thức, theo bản năng đạp một cước vào thân dưới của nam nhân. Đối phương không có buông ra, mặt khác một tay nhàn rỗi lại bắt được cổ chân Mộ Dung Thất Thất.

Nắm một cái, Phượng Thương lại buồn bực. Có nam nhân có khung xương nhỏ như vậy sao, cổ chân cũng nhỏ xíu xiu như vậy, giống như nữ tử…

Nữ tử? ! Phượng Thương đột nhiên cả kinh ngẩng đầu, nghĩ muốn nhìn khuôn mặt sau cái mặt nạ sứ trắng, lại không nghĩ cái tay còn lại của Mộ Dung Thất Thất, trực tiếp tát một bạt tai vào ngân sắc trên mặt nạ của hắn, “Đồ lưu manh!”

“Chát ——” một tiếng, khiến cho người chung quanh xem ngớ cả ra, cũng đánh Phượng Thương tỉnh. Giọng nói này, còn có cái ngữ điệu này, cộng thêm cái này bàn tay nhỏ bé, đây không phải Mộ Dung Thất Thất thì là ai!

“Khanh Khanh?” Phượng Thương không biết nên dùng cái ngôn ngữ gì để hình dung tâm tình của mình bây giờ. Khiếp sợ? Dọa ngốc? Cao hứng? Kinh ngạc? hỗn loạn…

“Khanh.. CMN\*!” (\*con mẹ ngươi)

Đối phương chẳng những khống chế được tay chân của mình, còn dùng cách xưng hô mà Phượng Thương dùng để gọi nàng, càng khiến cho Mộ Dung Thất Thất thêm phát hỏa, nâng chân đá vào ngực hắn, đối phương trực tiếp ngã ngồi dưới đất.

“Khốn nạn! Ta muốn giết ngươi!” Nhìn thấy trên khóe miệng nam tử kia là nụ cười ngây ngốc, tơ vàng trong tay Mộ Dung Thất Thất bay múa, phi thẳng về phía cổ họng Phượng Thương.

“Vương Gia!” Nạp Lan Tín nhìn Phượng Thương ngơ ngác mà kêu lên.

“Tiểu thư! Hạ thủ lưu tình!”

Ở phía khác, Tô Mi, Tố Nguyệt cùng Phương Đồng cũng đuổi tới. Tố Nguyệt nhất thời sốt ruột, phi tiêu trong tay trực tiếp đánh chệch hướng đi của tơ vàng.

“Oanh!” tới khi Phượng Thương nghe được hai tiếng nổ mạnh bên người, mới thanh tỉnh lại, trực tiếp nhảy dựng lên, “Khanh Khanh, nàng muốn mưu sát chồng à!”

“Khanh, ngươi ——” Mộ Dung Thất Thất chưa nói xong, nhìn xem nam nhân đối diện sững sờ. Nguyên lai, vừa rồi một bạt tai này, đem ngân sắc mặt nạ của Phượng Thương đánh lệch, lộ ra mắt phượng yêu nghiệt với ý cười.”Thương?”

“Là ta!”

Lúc này Phượng Thương không biết nói cái gì cho phải, Tô Mi cùng Tố Nguyệt lại vọt tới bên người Mộ Dung Thất Thất, một trái một phải kiểm tra người nàng, “Tiểu thư, người không sao chứ! Tiểu thư!”

“Ách, ta không sao…”

Mộ Dung Thất Thất lúc này cũng choáng váng, đây là cái tình huống gì? Đối phương sao lại biến thành Phượng Thương rồi?

“Là ta a, Khanh Khanh!” Phượng Thương lấy mặt nạ xuống, lộ ra khuôn mặt của bản thân, chỉ là lúc này trên mặt yêu nghiệt của Phượng Thương, tràn đầy thần sắc không thể tưởng tượng nổi cùng vui mừng. Hắn vươn tay tới, Mộ Dung Thất Thất không có cự tuyệt, để mặc cho Phượng Thương tháo xuống cái mặt nạ sứ trắng kia, lộ ra chân diện chân thực.

“Như thế nào lại là chàng? !” Cái miệng nhỏ nhắn Mộ Dung Thất Thất lúc này không thể nói khác hơn, mắt hạnh nhìn Phượng Thương chằm chằm.

“Nàng là Quang Hoa công tử?” Phượng Thương tuy muốn đè nén nội tâm kích động của mình, nhưng mà giọng nói run rẩy kia của hắn vẫn bán đứng của hắn. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Mộ Dung Thất Thất dĩ nhiên lại là Quang Hoa công tử? Điều này sao có thể? ! Quang Hoa công tử không là nam nhân sao…

Bất quá, cẩn thận nghĩ lại, Phượng Thương lại phát hiện nhiều chuyện mà mình từng không nghĩ đến. Mộ Dung Thất Thất đã có thể là Liên công tử, vì sao không thể là Quang Hoa công tử? Nàng yêu thích việc nữ giả nam trang, ngụy trang thành nam nhân đối với nàng mà nói, sẽ dễ dàng hơn khi hành tẩu giang hồ, cũng thuận tiện cho nàng làm việc.

Nhìn Mộ Dung Thất Thất, Phượng Thương đột nhiên ngây ngốc cười rộ lên. Hắn đây đang làm cái gì? Hắn rốt cuộc là ăn cái dấm chua gì? Quang Hoa công tử cùng Mộ Dung Thất Thất đều là một người, hắn rõ ràng vì cùng là một người, xém chút làm dấm chua phủ cả Yên kinh? Còn khiến cho Nạp Lan Tín làm ra chuyện hoang đường như vậy… Nghĩ đến đó, Phượng Thương đột nhiên nhớ tới việc Tuyệt Sắc Phường cùng Thông Bảo Trai bị Nạp Lan Tín thiêu hủy—— cái này, phiền toái rồi. Hắn hủy đi tâm huyết của Mộ Dung Thất Thất, cái này nên đền bù tổn thất như thế nào?

Mộ Dung Thất Thất cũng ngẩn người hồi lâu, thẳng đến khi thấy Phương Đồng, Mộ Dung Thất Thất mới hồi phục tinh thần lại, “Phương bá, ngươi không sao chứ! Các huynh đệ khác trong Ma Vực đâu! Bọn họ như thế nào? Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Là ai thiêu Tuyệt Sắc Phường cùng Thông Bảo Trai?”

Nhìn thấy Mộ Dung Thất Thất lại một mình xông vào núi Sư Tử để cứu mình, Phương Đồng kích động không thôi. Vừa rồi khi hắn gặp được Tô Mi cùng Tố Nguyệt, hắn mới biết được chuyện đã xảy ra với Tuyệt Sắc Phường cùng Thông Bảo Trai. Điều này thật sự là quá kỳ quặc!

“Tiểu thư, sự tình là như vậy.” Mộ Dung Thất Thất không có việc gì, Phương Đồng nhẹ nhàng thở ra, sau đó hướng Mộ Dung Thất Thất hồi báo tình huống.

Nguyên lai, hôm nay Thông Bảo Trai mở cửa như thường lệ, đến quá trưa, đột nhiên một đám người đến Thông Bảo Trai gây sự. Nói đến cái này, Phương Đồng đặc biệt liếc nhìn Phượng Thương , “Không phải người của cô gia.”

Một tiếng “cô gia” của Phương Đồng, khiến cho nội tâm không yên của Phượng Thương thoáng bình tĩnh xuống. Lão nhân nói vậy không sai, tuy bọn họ bắt hắn đến đây, nhưng mà hắn không vì vậy mà đảo lộn trắng đen.

“Vậy là ai?”

“Là người Vô Cực Cung, đi theo đám bọn hắn tới, còn có thủ vệ quân trong kinh thành. Lấy cớ tìm kiếm tù nhân bỏ trốn, muốn bắt bớ người của chúng ta.”

Vô Cực Cung? Thủ vệ quân Kinh thành? Phượng Thương cùng Mộ Dung Thất Thất đồng thời nheo mắt. Sau lưng Vô Cực Cung là Thái tử, chuyện này bọn họ biết rõ, nhưng lại điều đến quân đội, sau lưng chuyện này nhất định có người tiếp tay.

“Sau đó phát sinh tranh chấp, chúng ta đánh nhau, nghe theo lời tiểu thư nói, nếu xuất hiện phiền toái, bảo vệ tánh mạng các huynh đệ mới là quan trọng nhất, huống chi dân không cùng quan đấu, sự tình còn không có biết rõ ràng, chúng ta không thể cùng triều đình cứng đối cứng, cho nên thuộc hạ để cho mọi người rút lui.”

Sau khi tất cả mọi người rời đi, người Vô Cực Cung thấy chán, đập phá một hồi rồi rời đi. Không bao lâu sau, Phương Đồng quay trở lại xem tình huống, không nghĩ tới gặp Nạp Lan Tín, hắn tuy lợi hại, nhưng kiếm kỹ của Nạp Lan Tín lại cao hơn một bậc, nên hắn bị bắt đến đây.

“Sự tình chính là như vậy. Về phần tiểu thư nói, Tuyệt Sắc Phường cùng Thông Bảo Trai bị người ta thiêu hủy, thuộc hạ xác thực không biết là người phương nào gây nên.”

Khi nói lời này, Phương Đồng nhìn về phía Nạp Lan Tín, tựa hồ cho hắn cái công đạo.

“Là ngươi làm sao?” Không đợi Mộ Dung Thất Thất mở miệng, Tố Nguyệt đi tới trước mặt Nạp Lan Tín, không thể tưởng tượng nổi nhìn hắn, “Ngày đó gặp ngươi ở trước cửa Thông Bảo Trai, kỳ thật cũng không phải ngẫu nhiên, có phải là ? Ngươi là theo dõi ta, đúng hay không?”

“Ách…” Đối mặt nghi vấn của Tố Nguyệt, Nạp Lan Tín không phủ nhận.

“Ta thừa nhận, là ta theo dõi ngươi. Nhưng mà ta thật không có cho người đốt Tuyệt Sắc Phường cùng Thông Bảo Trai! Lúc ta đến trong tiệm đều lộn xộn, tại Tuyệt Sắc Phường thấy vị lão nhân gia này, ta mời hắn tới đây, chuyện khác thật không phải là ta làm! Vương Gia nói rằng phải mang người sống trở về, cũng không có nói muốn phóng hỏa!”

Một tiếng “vương gia”, khiến cho Mộ Dung Thất Thất đưa ánh mắt chuyển hướng về phía trên người Phượng Thương, nàng chậm rãi đi đến bên người Phượng Thương, ngẩng đầu nghiêm túc nhìn Phượng Thương, “Thương, chàng có phải nên giải thích chuyện này hay không? Vì sao lại muốn bắt cóc người của ta?”

“Cái này ——” Phượng Thương có chút xấu hổ cười cười. Bảo cho hắn nói như thế nào? Chẳng lẽ nói với Mộ Dung Thất Thất , ta vì nàng, ăn dấm chua? Cái này thật khó nói…

“Nói!” Mộ Dung Thất Thất quát lớn một tiếng, tim Nạp Lan Tín xém chút nhảy ra.

Vừa rồi, khi biết Quang Hoa công tử là Mộ Dung Thất Thất, Nạp Lan Tín có ý muốn chết. Chuyện này là sao! Vương Gia ăn dấm chua bậy bạ, hại hắn đắc tội vương phi, cuộc sống sau này rốt cuộc nên vượt qua bằng cách nào đây? Tại sao chuyện tình không may đều rơi xuống trên người hắn thế!

“Ta ghen tị.” Tiếng nói của Phượng Thương rất nhỏ, tựa hồ là sợ người bên ngoài nghe được.

Bọn thuộc hạ bên cạnh Phượng Thương vây xem, nghe nói vị áo hồng này là nữ nhân, còn là tân nương mới được chủ tử cưới vào cửa, mọi người đều âm thầm giơ ngón tay cái lên với Mộ Dung Thất Thất, chỉ có nữ nhân như vậy mới xứng với chủ tử của bọn hắn! Cái tính khí cuồng bạo như lửa, tính cách cường hãn, còn có những chiêu thức tàn nhẫn kia, đều tỏ rõ nàng là nữ nhân trời cao an bài cho Phượng Thương.

Hiện tại, giống như là lũ lớn tuôn vào miếu long vương\*, người một nhà không biết người một nhà, có trò hay để nhìn! Những người này đều đã quên, vừa rồi Mộ Dung Thất Thất hung hăng giáo huấn bọn họ như thế nào, lúc này mọi người đều vây quanh một vòng, muốn nhìn chủ mẫu dùng cách nào “giáo huấn” chủ tử nhà mình. (\*thành ngữ, xem thêm tại đây)

“Nói to lên!” Không đợi Phượng Thương nói xong, Mộ Dung Thất Thất lần nữa rống lên.

Hiện tại trong lòng nàng có vô số lửa nóng bay tán loạn, Phượng Thương lại dẫn người bắt cóc người của nàng ? Cửa hàng của nàng bị người ta phá hủy, hiện tại còn không biết hung thủ là ai? Mọi rắc rối đều chồng chất cùng một chỗ, đầu mối hướng về Phượng Thương, khiến cho Mộ Dung Thất Thất không thể không căm tức.

“Ta ghen tị!” Phượng Thương cũng rống lên, con mắt chằm chằm vào gương mặt bởi vì phẫn nộ mà nhiễm hồng của Mộ Dung Thất Thất.

“Khi mà ta biết rõ nàng là Độc Tiên Nhi, thì bắt đầu ghen tị! Trong giang hồ đều nói Độc Tiên Nhi cùng Quang Hoa công tử là một đôi thần tiên quyến lữ, khi ta và nàng đại hôn, Quang Hoa công tử cũng đặt cược cho nàng, khiến cho ta không thể không hiểu lầm quan hệ của hai người! Nàng là vương phi của ta, Quang Hoa công tử tính là cái gì, lại dám đoạt nàng với ta, ta ghen ghét, ghen đến nổi giận, hận không thể giết chết tên tình địch này, được hay không!”

Nói dài như vậy, Phượng Thương cơ hồ là một hơi nói xong. Sau khi nói xong, hình tượng cao lớn của hắn trong lòng thuộc hạ hắn hoàn toàn sụp đổ. Nguyên lai là có chuyện như vậy! Chủ tử lại bởi vì ăn dấm chua, cùng chủ mẫu nội chiến! Chủ tử thật là…..haizz…..

Một mảnh yên tĩnh, khuôn mặt căng cứng của Mộ Dung Thất Thất, đột nhiên giãn xuống, “Phì ——” một tiếng, cười ra tiếng.

“Ha ha ha! Chàng, đứa ngốc này! Lại bởi vì ta, mà ăn dấm chua của ta!” Nữ tử áo hồng, dưới ánh trăng, cười đến run rẩy hết cả người.

## 89. Chương 96

Chương 96 : Ta yêu nàng !

Trong đêm khuya tĩnh lặng, tiếng cười thanh thúy của Mô Dung Thất Thất vang lên như tiếng chuông bạc kêu.

Mỹ nhân cười, nghiêng nước nghiêng thành ( nguyên văn là khuynh quốc khuynh thành ), những hắc y nhân chung quay nhìn nữ tử rực rỡ trước mặt, đáy lòng cũng không nhịn được mà hâm mộ phúc khí của chủ tử. Vẫn còn đang lo lắng cho Phượng Thương vì chuyện này mà bị xấu hổ một thời gian, không nghĩ tới nụ cười này của chủ mẫu lại khiến cho trời đất thất sắc ( ý ám chỉ nụ cười che mất luôn cả trời đất)

“Khanh khanh ——”, khuôn mặt tuấn tú của Phượng Thương có chút nóng lòng, thái độ của Mộ Dung Thất Thất, thật sự và vượt qua dự liệu của hắn. Đang lúc Phượng Thương còn không có xác định được là Mộ Dung Thất Thất có tức giận hay không thì đối phương đã như con mèo nhỏ, nhào vào trong ngực Phượng Thương.

“Chàng để ý ta như vậy, ta thật hạnh phúc!”

Mộ Dung Thất Thấp áp vào trong ngực Phượng Thương, ngẩng đầu nhìn vào mắt của hắn, “Thật đấy! Chàng quan tâm ta như vậy, ta rất rất cảm động!”

Câu nói này khiến cho những người đang chờ đợi lo lắng cho Phượng Thương có thể thoái mái tinh thần rồi.

“Bộp!” Có người vỗ tay, cũng nhiều người vỗ tay theo, thấy vui mừng vì Phượng Thương đã tìm được một người thông tình đạt lý như vậy.

Những hắc y nhân này, mới vừa rồi bị Mộ Dung Thất Thất đánh cho hoa rơi nước chảy, trên mặt cũng có điểm vui vẻ hơn, dĩ nhiên bọn họ hi vọng chủ tử của mình vui vẻ hạnh phúc hơn, có thể tìm được tri kỷ như vậy, còn chủ mẫu lại lợi hại như vậy, đây là chuyện tất cả mọi người chờ mong.

“Khanh khanh, nàng không trách ta?”

“Đồ ngốc!” Vì để cho người này an tâm, ở trước mặt mọi người Mộ Dung Thất Thất, nhón chân, ôm lấy cổ Phượng Thương, hôn lên môi hắn một nụ hôn nóng bỏng.

“Chủ mẫu uy vũ!”

Một cảnh tượng nóng bỏng như vậy, khiến cho các huynh đệ kia đều kêu gào ầm ĩ.

“Ha ha——” nụ hôn này, khiến cho nội tâm của Phượng Thương ổn định lại. Nữ nhân này là của hắn, hắn cảm nhận được! “Khanh khanh, ta yêu nàng!” Phượng Thương cúi đầu, hôn lên môi Mộ Dung Thất Thất.

“A —— “

Khó có khi được chứng kiến hình ảnh đặc sắc như vậy, tất cả mọi người đều mở rộng tầm mắt, nhìn chằm chằm vào thân ảnh đỏ trắng trước mặt, mội đôi tình lữ, họ hôn nhau đến trời đất rung chuyển, dường như trời đất này chỉ có mình bọn họ….

Hôn đến khi cả hai không thở được, Phượng Thương rời môi, ôm Mộ Dung Thất Thất vào ngực rồi rời đi.

“Tiểu thư—–” Tố Nguyệt vừa định đuổi theo, bị Nạp Lan Tín ngăn lại, “Vương gia cùng Vương phi có chuyện cần làm. Chúng ta đừng quấy rầy bọn họ. Hiện tại điểm mấu chốt là tra chuyện làm sao người của Vô Cực Cung lại cấu kết cùng triều đình, chuyện Tuyệt Sắc Phường cùng Thông Bảo Trai, còn cần giải quyết. Đoán là trong thời điểm tới, chủ tử không có thời gian quản việc này….”

Nghe Nạp Lan Tín nói như vậy, mặt Tố Nguyệt đỏ lên. Xem tình huống vừa rồi, tiểu thư cùng cô gia hẳn là đi hưởng thế giới của hai người. Tô Mi lúc này cũng đỏ mặt, ngược lại Phương Đồng cười “ha ha”, “Xem ra chúng ta sớm đi chuẩn bị, trước đem những tạp chủng kia giải quyết, rồi chuẩn bị nghenh đón tiểu chủ tử!”

“Khụ khụ —— “

Nạp Lan Tín cảm thấy lời mình nói đủ hàm súc rồi, không nghĩ tới vị lão nhân gia Phương Đồng này, lại còn trực tiếp như thế, vợ chồng người ta đi thân mật, lão nhân gia đã nghĩ luôn đến đời sau.

Nghĩ lại hôm nay bắt Phương Đồng, Nạp Lan Tín liền bước lên phía trước tạ tội, “Phương lão tiền bối, vãn bối hôm nay thất lễ, thỉnh tiền bối thứ lỗi.!”

“Ha ha!” Phương Đồng cười, khoát tay áo. Trước hắn cũng có hiểu lầm với Phượng Thương, sau khi Tô Mi cùng Tố Nguyệt mới biết rõ, mới đem chuyện này suy nghĩ rõ ràng. CHứng kiến Phượng Thương yêu thương Mộ Dung Thất Thất như vậy, Phương Đồng đương nhiên là cao hứng.

“Mỗi nơi đều có người tài, tiểu tử, không tệ lắm ! Công phu rất tốt ! Hôm nay chúng ta như Đại thủy trôi miếu Long Vương [1], người một nhà là người một nhà mà. Giờ mâu thuẫn đã hóa giải, thì không có gì!” Lúc nói chuyện, tay Phương Đồng vỗ vỗ lên bờ vai Nạp Lan Tín, như khẳng định với hắn.

[1] nghĩa là là người bên mình nhưng không có quen biết nên phát sinh hiểu lầm.

Phương Đồng nói như vậy, Nạp Lan Tín càng cảm thấy người Ma vực rất có ý tứ, điển hình là người trong giang hồ, không câu nệ tiểu tiết.

Tuy Phượng Thương cùng Mộ Dung Thất Thất không ở đây, nhưng Nạp Lan Tìn cùng Phương Đồng đều nhất trí ý kiến đối phó với Vô Cực Cung.

“Phương lão tiền bối, ngài xem, lần này là lỗi của chúng tôi, không bằng, chuyện Vô Cực Cung để cho bên vãn bối làm, coi như là bồi tội với vương phi, cũng là cho Ma Vực một câu trả lời thỏa đáng.”

Nghe ý kiến của Nạp Lan Tín, Phương Đồng nhẹ gật đầu, “Vốn đây là chuyện do tiểu thư quyết định, giờ Nạp Lan công tử nói như vậy, vậy cứ dựa theo ý của các ngươi mà làm. Lão nhân ta cũng đã sớm nhìn Vô Cực Cung không vừa mắt, trực tiếp diệt gọn là tốt nhất ! Để sau này không khiến cô gia cùng tiểu thư phiền lòng!”

Lời nói của Phương Đồng cũng chính là ý của Nạp Lan Tín. Tuy không biết vì cái gì Vô Cực Cung lại tìm Quang Hoa công tử gây phiền toái, lại còn kéo cả cấm quân vào được, như vậy không thể thoái khỏi có quan hệ với triều đình.

Vô Cực Cung vẫn luôn là tay sai của Thái tử Hoàn Nhan Hồng, nói không chừng chuyện này có quan hệ cùng Thái tử. Dù sao, bất chấp tất cả, tiêu diệt bọn hắn rồi nói sau.

Hắn đã sớm nhìn Hoàn Nhan Hồng không vừa mắt, không có chuyện gì cũng tìm Vương gia gây phiền toái, lần này, còn đốt Tuyệt Sắc phường cùng Thông Bảo trai của Vương phi.Có cái gọi là có thể nhẫn nại nhưng không thể chịu nhục! Đắc tôi Vương gia là chuyện nhỏ, làm hại hắn ( Phượng Thương) lưu lại ấn tượng không tốt trong lòng Vương phi là chuyện lớn. Nạp Lan Tín bên kia đang tìm cách tiêu diệt Vô Cực Cung như thế nào, mặt khác bên trong lầu các yên tĩnh, Phượng Thương nâng cầm Mộ Dung Thất Thất, thâm tình nhìn tiểu nữ nhân trước mắt này.

“Khanh khanh, nàng dấu giếm khiến ta thật khổ —– ” thở dài một tiếng, Phượng Thương đem tất cả ghen tuông những ngày qua, toàn bộ đã được hóa giải, chỉ còn lại yêu thương nồng nàn cùng cả nén giận nữa.

“Ta không phải cố ý, chàng không phải cũng có gạt ta sao….”

Không đợi Phượng Thương nói, Mộ Dung Thất Thất bắt lấy tay Phượng Thương, xoay người nằm trên người Phượng Thương, “Thương ——” học bộ dáng Phượng Thương, ngón tay Mộ Dung Thất Thất nâng cằm Phượng Thương, đầu ngón tay chạm nhẹ vào râu ria của hắn, trong mắt có ý cười, mang theo vẻ mị hoặc.

“Không phải Thương còn có chuyện gạt ta chứ…Chàng luôn miệng nói ta không đúng, vì sao chàng không hỏi thẳng ta cho rõ ràng? Ta gạt chàng, vậy vì sao chàng không thẳng thắng đối với ta?”

Vấn đề của Mộ Dung Thất Thất, khiến cho Phượng Thương cười bất đắc dĩ, mới vừa rồi còn nghĩ Mộ Dung Thất Thất sẽ không truy cứu chuyện phát sinh hôm nay, ở trước mặt mọi người, chủ động hôn hắn, là cho hắn mặt mũi, Phượng Thương còn tưởng rằng sự tình hôm nay sẽ theo nụ hôn thâm tình này, tan thành mây khói.

Không nghĩ tới cao minh của Mộ Dung Thất Thất là ở chỗ này, nàng là chờ về nhà rồi mới hỏi tội tính sổ. Tiểu nữ nhân này, thật hiểu được tâm tư sĩ diện của nam nhân….

“Thương, rốt cuộc chàng là ai? Ta nhìn bộ dáng này của chàng, cũng không đơn giản chỉ là một Nam Lân vương!”

Mộ Dung Thất Thất vừa nói chuyện, đầu ngón tay vòng quanh trên cằm của Phượng Thương, bàn tay nhỏ bé của nàng như có ma lực, chạm vào làn da cuat hắn, mang đến cho hắn một cảm giác tê dại, từ trên xuống dưới, cuối cùng là toàn thân.

Nữ nhân này, chẳng lẽ nàng không biết mình đang làm cái gì sao? Phương Thương nuốt nước bọt. tay của nàng, như là lửa, đốt cháy hắn, khiến lòng của hắn, thân thể của hắn, đều muốn động.

Phượng Thương một phát bắt được bàn tay không an phận của Mộ Dung Thất Thất, đôi mắt dưới ánh nến sáng ngời, “Đừng trả khảo nữa, ta sẽ nói hết!”. Hắn ngồi dậy, kéo Mộ Dung Thất Thất lại gần, “Khanh khanh, lại nói, duyên phận của chúng ta thật sâu. Ta là môn chủ Phật sinh môn – Long Ngạo Thiên!”

Phượng Thương nói về chuyện năm năm trước phát độc, thời điểm đó gặp được Ma Tôn, nghe nói cha nuôi muốn đem mình gả cho Phượng Thương, Mộ Dung Thất Thất cười ôm eo Phượng Thương, “ Nói như vậy, duyên phận của chúng ta là đã được quyết định từ lâu! Cha mẹ muốn đem ta gả cho chàng, cha nuôi cũng nhìn trúng chàng, hiện tại ngay cả ta là người trong cuộc, cũng bị chàng mêm hoặc, thật sự là tam định nhân duyên!” ( ý hiểu là cả 3 lần định duyên chị đều gặp phải anh :”> )

Mộ Dung Thất Thất nói lời này, khiến cho Phượng Thương nghe xong cao hứng, tam định nhân duyên? Cái này nói không sai! Duyên phận của bọn họ từ lâu đã buộc chặt với nhau như vậy, nói vậy cái tiểu nữ nhân này nhất định là của hắn.

“Nói đi, chuyện hôm nay chàng làm sao đền bù tổn thất cho ta ?”

Mộ Dung Thất Thất hai tay ôm ngực, làm vẻ tức giận nhìn Phượng Thương, “ Chúng ta mâu thuẫn nội bộ, để cho người khác chế giễu còn bị đám khốn kiếp Vô Cực Cung lợi dụng chui vào chỗ trống, hủy tâm huyết của ta, chàng nói làm sao để bồi thường cho ta đi!”

Mộ Dung Thất Thất mở miệng một tiếng “bồi thường”, khiến cho Phượng Thương nghĩ đến chuyện Vô Cực Cung tham dự vào chuyện này, bình thường hắn mắt nhắm mắt mở, lần này Vô Cực Cung lại muốn động vào nữ nhân của hắn. Chuyện này tuyệt đối không thể tha thứ !

“Người đâu?” Phượng Thương búng tay, một hắc y nhân xuất hiện trước mặt hai người, “Chủ tử!” Hắc y nhân quỳ một gối xuống, toàn thân từ trên xuống dưới, đều lộ vẻ tôn kinh đối với Phượng Thương.

“Diệt Vô Cực Cung.”

“Vâng!” Hắc y nhân vừa mới chuẩn bị đi, bị Mộ Dung Thất Thất gọi lại, “Mang người của ta theo, kêu Tố Nguyệt, nói với nàng một tiếng, Vô Cực Cung hủy đồ của ta, cho dù tróc hết da bọn hắn, cũng phải đem tổn thất của ta hoàn lại.”

Hắc y nhân không nhúc nhích, chỉ là nhìn Phượng Thương. Phượng Thương là chủ tử của hắn, chuyện này chủ tử gật đầu mới được.

“Đi đi! Để Nạp Lan Tín làm việc này đi , đem lời vương phi nói đi truyền đạt! Nói cho Nạp Lan Tín, chuyện này xử lý tốt chút coi như lấy công chuộc tội!”

Nạp Lan Tín nghe xong hắc y nhân truyền ý tứ của Phượng Thương, cảm thấy thật hết chỗ nói rồi. Đây là lòng dạ hiểm độc của chủ tử ! Mình làm sai, đắc tội lão bà, hiện tại để cho hắn “lấy công chuộc tội” rồi bỏ chạy lấy người a ! Muốn vương phi vui vẻ, cũng không cần lấy hắn khai đao chứ! ( bắt người khác chịu tội thay)

Nạp Lan Tín khóc không ra nước mắt, đây là mệnh lệnh của Phượng Thương, chỉ có thể hoàn thành.

Phượng Thương lúc này làm gì để ý Nạp Lan Tín nghĩ gì, hắn mở miệng gọi một tiếng “Khanh khanh”, khiến Mộ Dung Thất Thất vui vẻ.

Đều nói nữ nhân là thích dụ dỗ, Phượng Thương thừa nhận chuyện này là hắn không đúng thật. Nếu như có thể sớm nghe Nạp Lan Tín nói, cùng Mộ Dung Thất Thất thẳng thắn thành khẩn, hiểu lầm kia cũng sẽ không giữ lại lâu như vậy, hắn cũng không cần mất đi lý trí, ăn dấm chua lâu như vậy.

“Khanh khanh, nàng xem, nàng đánh cũng đánh rồi, đá cũng đá rồi, ngực ta lúc này vẫn còn đau lắm! Không tin nàng sờ thử coi!” Phượng Thương cầm lấy bàn tay nhỏ bé của Mộ Dung Thất Thất đặt lên ngực mình, “Hôm nay ta mới biết được, bình thường khanh khanh ôn nhu với mọi người là giả vờ, thì ra thời điểm khanh khanh nổi bão lại mãnh liệt như vậy…”

Vừa nghe Phượng Thương nói như vậy, Mộ Dung Thất Thất mới nhớ tới, lúc trước thẹn quá hoá giận, chẳng những cho hắn một bạt tai, còn hung hăng đạp cho Phượng Thương một cước.

“Thực xin lỗi thực xin lỗi! Ta không biết là chàng ! Chàng không làm sao chứ? Có đau không? Cho ta xem một chút!” Mộ Dung Thất Thất không có nghĩ nhiều như vậy, trực tiếp cởi quần áo trước ngực Phượng Thương, quả nhiên, trên vùng da trắng như bạch ngọc có một dấu chân đỏ sẫm.

Thấy cái dấu chân này , là dấu giày, mặt Mộ Dung Thất Thất đỏ lên. Nàng đã quên cái cú đá chân của mình có bao nhiêu lợi hại, đặc biệt lúc ấy Phượng Thương đã bỏ phòng bị xuống, cái đá này chắc chắn làm hắn đau lắm.

Có dấu chân mày hồng vẫn còn trên vùng da trắng như ngọc của Phượng Thương phụ trợ, nhìn rất trướng mắt, như đang lên án hành động dã man của Mộ Dung Thất Thất. Vốn là Mộ Dung Thất Thất còn đang đúng tình hợp lý, hiện tại nhìn thành quả của mình, bất mãn lập tức giảm xuống.

“Ai kêu chàng đè thấp giọng nói,làm ta không nghe ra giọng nói của chàng. Ta nhìn thấy chàng một thân bạch y, bộ dạng cố chấp lại cũng đang tức giận. Cộng thêm chàng động tay động chân, ta tưởng rằng gặp phải sắc lang …” Càng nói đến phần sau, giọng Mộ Dung Thất Thất càng nhỏ, nàng chuyển mình ( chuyển động thân mình ), muốn tìm dược bôi vết thương cho Phượng Thương, tiêu trừ sưng đỏ. Sờ soạng nửa ngày, Mộ Dung Thất Thất mới nhớ tới vừa rồi thay quần áo, những thuốc dán kia đều không mang. Nhìn ngực Phượng Thương đỏ đỏ, Mộ Dung Thất Thất càng đỏ mặt.

“Nếu không, chúng ta trở về đi! Thuốc của ta để ở trong vương phủ. Ta cam đoan với chàng , chỉ cần bôi dược của ta, nửa ngày có thể hết sưng, một ngày sẽ không đau nữa!”

Mộ Dung Thất Thất muốn đứng dậy, lại bị Phượng Thương vây hãm trong ngực, “Đừng nhúc nhích!” sắc mặt Phượng Thương trở nên hồng hơn , thời điểm tiểu nữ nhân này xem xét “Thương thế “ của hắn , Phượng Thương có một loại xúc động trước nay chưa có, chỉ muốn bổ nhào vào Mộ Dung Thất Thất, phán xét ngay tại chỗ.

Nữ nhân này chẳng lẽ không biết, nàng lúc này chỉ như con cừa non , đối với con sói đói là hắn , chính là mỹ vị! Nàng tự nhiên cởi y phục của hắn, nàng rốt cuộc hiểu hay không, đối với nam nhân mà nói, không thể nghi ngờ gì đây là một thứ cực kỳ hấp dẫn?

“Thương? Làm sao vậy?” thấy mắt phượng của Phượng Thương có chút rực lên, tay của Mộ Dung Thất Thất quơ quơ trước mắt hắn, “Làm sao vậy? Có phải là rất đau? Thực xin lỗi! Ta thật sự không biết đó là chàng…”

Trong mắt Mộ Dung Thất Thất đều là đau lòng, Phượng Thương lại ‘Không thuận theo mà buoog tha’, “Khanh khanh thật ác độc ! Rõ ràng chính là muốn mưu sát chồng! Nàng khẳng định trong lòng có người khác, cho nên muốn lấy tính mạng của ta, cùng người khác bỏ trốn —— “

“Không có!” thấy Phượng Thương nói như vậy, Mộ Dung Thất Thất lập tức lắc đầu, “Ta thật không phải là cố ý! Ta không nhận ra chàng! Ta không thích người khác trừ chàng đụng vào ta, cho nên một đá kia mới đạp mạnh như vậy!”

Nghe được câu “Không thích người khác đụng” kia , giữa lông mày Phượng Thương lập tức tràn đầy vui vẻ. Thì ra là thế! Nàng nghĩ mình là thuộc quyền sở hữu của hắn, cho nên mới như vậy, đây là đang giữ gìn cho hắn !

Nhưng mà, mặc dù trong nội tâm cảm động, Phượng Thương lại không tính “Buông tha” Mộ Dung Thất Thất. Thật vất vả mới bắt được cơ hội, có thể ăn hết con cừu nhỏ, mỹ thực đưa đến bên miệng, bảo hắn như thế nào mà buông tha!

Nghĩ như vậy, Phượng Thương nhăn mày, ôm ngực, bộ dáng giả bộ như rất thống khổ, bắt đầu rên rỉ, “Vừa rồi không nói, ta còn không biết là, hiện ở chỗ này của ta thật sự đau quá! Khanh khanh, ngực đau quá, nàng nói đi có phải là ta sắp chết?”

“Sẽ không!” Phượng Thương nói như vậy, Mộ Dung Thất Thất nói liền vội vươn tay đặt lên trên cổ tay Phượng Thương bắt mạch cho hắn. Kiểm tra thấy không có gì khác thường, Mộ Dung Thất Thất mới nhẹ nhàng thở ra, vừa muốn nói chuyện, giọng nói u oán của Phượng Thương lại truyền tới, “Nhưng mà, ngực đau quá làm sao bây giờ? Nếu không, nàng thổi vù vù cho ta, thổi vù vù thì sẽ không đau nữa —— “

Thổi “vù vù ——” Mộ Dung Thất Thất sững sờ, đạo lý này là nghe nói ở đâu , bị thương thổi “vù vù” thì tốt rồi?

Thấy Mộ Dung Thất Thất nghi hoặc, Phượng Thương làm bộ đau đến nhe răng trợn mắt, “Khanh khanh, thật sự đau quá!”

“Được được , ta thổi cho chàng!” khuôn mặt nhỏ nhắn Mộ Dung Thất Thất, tiến sát đến ngực Phượng Thương, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, thổi ra một ngụm nhiệt khí ấm áp. Dòng khí ấm áp này, quanh quẩn thật tại ngực Phượng Thương, còn chưa tiêu tán, tiếp theo một dòng nước ấm chảy qua..

Một loại cảm giác điện giật, theo ngực Phượng Thương lan tràn.

Mộ Dung Thất Thất vùi đầu, tại ngực Phượng Thương thở, nhìn bộ dáng Mộ Dung Thất Thất chăm chú, Phượng Thương đột nhiên có một loại cảm giác chịu tội. Hắn cảm giác mình giống như là sói lớn lừa gạt con cừu nhỏ, chính là, cái con cừu nhỏ này tươi mới như vậy, ‘ngon’ như vậy thật khiến thật muốn nhanh chóng được thưởng thức, làm sao bây giờ?

“Khanh khanh ——” Phượng Thương không còn giữ được lý trí, giọng của hắn của trở nên khàn khàn, cổ họng khô khốc, có chút run rẩy.

“Ừ?” Mộ Dung Thất Thất ngẩng đầu, một đôi mắt như nước, có chút lo lắng. Một cước này đá vào ngực Phượng Thương, nhưng lại làm Mộ Dung Thất Thất đau lòng, thân thể Phượng Thương vốn không tốt lắm, một cước này quá nặng!

“Khanh khanh, nếu như, nàng hôn ta một cái, có lẽ sẽ không đau nữa.”

Nói lời này xong, Phượng Thương hận không thể tát cho mình hai cái. Vô sỉ! Quá vô sỉ! Cứ như vậy lại dụ dỗ con cừu nhỏ! Đây không phải phạm tội sao? Hắn khi nào thì cũng trở nên lưu manh như vậy? Quả thực có chút không từ thủ đoạn nào rồi.

Mộ Dung Thất Thất đang đau lòng cho Phượng Thương nên cũng không có phát giác được sự khác thường của Phượng Thương , ngược lại thật sự đem môi đưa tới, hôn lên vết sưng đỏ trên ngực của hắn.

“Cô ——” Phượng Thương nhắm mắt lại. Cái này, hắn biết mình sai rồi! Hắn lại không biết, đối với hắn mà nói được Mộ Dung Thất Thất hôn, hoàn toàn là một loại tra tấn trí mạng!

Cô gái này, chẳng lẽ không hoài nghi hắn dụng ý khác sao? Môi nàng mềm mại, dán tại ngực hắn, chậm dãi di động tại chỗ bị thương, không thể nghi ngờ là đang khảo nghiệm hắn, tra tấn hắn! Vừa rồi chỉ là cảm giác tê dại, lúc này, thân thể Phượng Thương đã nhịn không được khẽ run lên. Chết tiệt! Sớm biết như vậy, hắn sẽ không lừa dối con cừu nhỏ, hiện tại kẻ khổ sở nhất lại là hắn…

“Thương, chàng làm sao vậy! ?”

Sự khác thường của Phượng Thương, Mộ Dung Thất Thất rất nhanh liền phát hiện, “Tại sao lại như vậy?” Mộ Dung Thất Thất đưa tay khoát lên Phượng Thương, “Không được, chúng ta hồi Vương phủ! Nhất định là ta đánh chàng bị thương!”

Người ta nói quan tâm quá sẽ bị loạn, y thuật của Mộ Dung Thất Thất cao minh như vậy, vốn có thể nhìn ra chuyện gì, chính là trong lòng nàng hiện tại tràn đầy đau lòng, liền coi nhẹ ánh đỏ trong mắt Phượng Thương.

“Người đâu?” Mộ Dung Thất Thất đứng lên, lại bị Phượng Thương một phát bắt được, đem nàng đặt dưới thân.

“Thương…”

Không đợi Mộ Dung Thất Thất kêu ra tiếng, đã có người xuất hiện ở cửa ra , “Chủ tử, có gì phân phó?”

“Đi xuống!” Phượng Thương rống lên một tiếng, khiến người ở phía ngoài sững sờ, lập tức lui ra.

“Khanh khanh ——” Phượng Thương chăm chú nhìn vào đôi mắt Mộ Dung Thất Thất, ánh mắt của nàng thật đẹp, giống như bầu trời đầy sao, lúc trước, chính là đôi mắt này, khiến hắn thần hồn điên đảo, khiến cho hắn hãm sâu trong đó, không thể tự thoát ra được.

“Khanh khanh, nói lời ban ngày, còn tính hay không?”

Phượng Thương hai tay chống thân thể, tóc dài rủ xuống trên người Mộ Dung Thất Thất, trong mắt có chút vội vàng, đang chờ đợi Mộ Dung Thất Thất trả lời.

“Ban ngày nói cái gì?” Mộ Dung Thất Thất không nhớ rõ là đã nói gì nên hỏi lại.

Thấy tiểu nữ nhân đến lúc này rồi còn mơ hồ, Phượng Thương cười khổ, cúi người hôn mạnh lên môi Mộ Dung Thất Thất, lưỡi của hắn, cạy mở môi của nàng, tùy ý cướp đoạt hương thơm của nàng, phảng phất muốn thông qua cái nghi thức thần thánh này, làm cho nàng răng môi nàng đầy hương vị của hắn.

Không giống ngày thường nhu hòa, hôm nay Phượng Thương, như một con sói hoang đói khát , điên cuồng, nhiệt tình.

“Ban ngày, nàng nói sẽ bồi thường cho ta… Khanh khanh, ta muốn hỏi nàng, lời này là thật sự sao…” Hồi lâu, Phượng Thương rời môi Mộ Dung Thất Thất , chóp mũi chạm nhẹ chóp mũi nàng, cách một ngón tay, đôi mắt yên lặng nhìn mắt Mộ Dung Thất Thất.”Có thể sao?” Phượng Thương nói trắng ra như vậy, Mộ Dung Thất Thất liền hiểu . Lập tức, máu đều dồn lên đại não Mộ Dung Thất Thất, mặt của nàng nóng lên như phát số , trong mắt cũng một mảnh ngượng ngùng.

Thì ra, hắn nghĩ như vậy… Vừa nghĩ tới chuyện sắp xảy ra, lòng Mộ Dung Thất Thất như chú nai nhỏ bồi hồi khi lạc giữa rừng rậm rộng lớn..

“Khanh khanh, có thể chứ? Ta muốn nàng ! Muốn đến nỗi … sắp điên rồi! Khanh khanh…” Phượng Thương không che dấu chút khao khát nào của chính mình đối với Mộ Dung Thất Thất. Trong khoảng thời gian này, khiến hắn buồn bực.

Phượng Thương muốn làm quân tử, chính là hắn đánh giá quá cao định lực của mình! Nữ nhân mình yêu thích nằm ngay bên cạnh, ở trong ngực, ngày ngày gặp gỡ, hàng đêm ôm nhau, ngửi mùi táo ngọt ngào trên người nàng , cảm thụ nhiệt độ trên người nàng truyền đến, nếu hắn vẫn không động, thì hắn không phải là nam nhân bình thường..

Trong phòng, rất yên tĩnh. Mộ Dung Thất Thất có thể nghe được rõ ràng tiếng tim mình đập, “Thình thịch thình thịch —— “

Nhìn Phượng Thương ở khoảng cách gần như vậy, Mộ Dung Thất Thất có thể nhìn thấy rõ ràng trên lông mi dày kia là ánh mắt thâm thúy , có chút run rẩy, hiển nhiên, hiện tại nàng có thể cảm nhận được là Phượng Thương đang cố kìm nén bản thân..

Mộ Dung Thất Thất không nói chuyện , Phượng Thương hai tay chống thân mình, duy trì tư thế như vậy, hai người nhìn nhau. Tuy vẻ mặt không biểu hiện gì, nhưng mà trong lòng Phượng Thương, lại đang sợ hãi. Sợ Mộ Dung Thất Thất cự tuyệt! Hắn tuy không đảm đương nổi quân tử, cũng không muốn làm tiểu nhân, không muốn dùng sức mạnh cưỡng ép.

Hắn muốn nàng cam tâm tình nguyện dâng hiến bản thân, mà không phải bị bắt buộc.

“Khanh khanh, nếu như nàng chưacó chuẩn bị cho tốt, thật sự, ta có thể đợi!” trong giọng nói của Phượng Thương có sự đè nén, tuy rất nhẹ, lại làm cho Mộ Dung Thất Thất nhạy cảm bắt được. Người nam nhân này a… trong lòng Mộ Dung Thất Thất một hồi cảm động, vương tay ôm lấy cổ Phượng Thương.

“Thương, ta nguyện ý.”

Một tiếng “Ta nguyện ý”này khiến cho Phượng Thương ngừng thở hồi lâu, hắn không thể tin vào tai của mình, chỉ có thể ngơ ngác nhìn Mộ Dung Thất Thất.

“Ta nguyện ý ——” Mộ Dung Thất Thất ôm lấy cổ Phượng Thương, khiến cho hắn nhích lại gần mình, chủ động hôn lên cái trán của Phượng Thương.”Ta nguyện ý…”

Phượng Thương vừa mới mở miệng nói hai chữ “Khanh khanh” môi hắn đã được bao phủ kín.

Lúc này, tay Phượng Thương đã có chút run rẩy. Hắn có chút không tinvào tai mình! Nàng nguyện ý! Nàng yêu hắn ! Nàng sẽ trở thành người của hắn!

Trước nay trong nội tâm Phượng Thương chưa bao giờ có cảm giác hạnh phúc thỏa mãn như vậy, khanh khanh của hắn , cuối cùng cũng muốn trở thành người của hắn.

“Thương…” hôn nhau kịch lieyej, gò má Mộ Dung Thất Thất đỏ thẫm như máu, “Cái kia… Ta không, ta không biết làm như thế nào.”

Nói xong lời này, Mộ Dung Thất Thất ngượng ngùng rủ mắt xuống, không dám nhìn mặt Phượng Thương. Tuy nàng là nữ tử xuyên không, nhưng mà kiếp trước cũng không có trải qua chuyện tình yêu,mặc dù có biết một ít, cũng chỉ là lý luận suông. Tình yêu, đối với Mộ Dung Thất Thất mà nói, hoàn toàn là một mảnh giấy trắng. ( Lời tác giả :Chúa ơi 1 Một bạn nữ quá thuần khiết.)

Bộ dạng ngượng ngừng của Mộ Dung Thất Thất , khiến cho Phượng Thương khẽ cười , nàng không hiểu, hắn làm sao biết. Hắn lần đầu tiên yêu đương, chính là cùng Mộ Dung Thất Thất, lần đầu tiên yêu, cũng cùng nàng. Chuyện này nàng không biết, hắn cũng chỉ là nghe nói, cũng là một tờ giấy trắng thuần khiết. ( Lời tác giả: Ôi chúa ơi ! Cả bạn nam thuần khiết này nữa)

“Khanh khanh, ta cũng không biết.”

Vừa dứt lời, mặt của Phượng Thương cũng đỏ au. Theo lý thuyết, vào tuổi của hắn đã sớm thê thiếp thành đàn, con cái cả sảnh đường. Nếu để cho người khác biết, đại danh Nam Lân vương Phượng Thương là một nam nhân thanh thuần , dù ai biết cũng đều cười đến rụng răng.

Phượng Thương thật vất vả cố lấy dũng khí thẳng thắn với mình, Mộ Dung Thất Thất sững sờ, kinh ngạc nhìn Phượng Thương.

“Sao nào, nàng một thanh khiết hoàn mỹ , ta thì không thể thủ thân như ngọc sao!”

Nhìn ra trong mắt Mộ Dung Thất Thất thoáng một cái “Không thể tưởng tượng nổi”, Phượng Thương cắn lên môi Mộ Dung Thất Thất một cái, “Ta là một mực chờ đợi nàng, tiểu tân nương của ta!”

“Này, thì bắt đầu như thế nào——?” lời này vừa hỏi ra, Mộ Dung Thất Thất suýt chút nữa cắn đầu lưỡi. Nàng thật sự là quá ngu xuẩn! Sao lại hỏi vấn đề rõ ràng như vậy?

“Ha ha…”

Nhìn Mộ Dung Thất Thất xấu hổ, Phượng Thương hôn lên vành tai Mộ Dung Thất Thất, “Khanh khanh, không bằng, trước nghe theo lời gọi của trái tim đi!”

“Khanh khanh, nàng biết không, trước khi ta biết nàng, ta cho rằng thế giới này chỉ là hai màu trắng đen, ta vĩnh viễn cũng sẽ không gặp được người ta yêu, sẽ không có được tình yêu. Cho đến khi, ta gặp được nàng. Bảo bối của ta —— “

Môi Phượng Thương đụng nhẹ vào vành tai Mộ Dung Thất Thất, thở ra hơi ấm, quanh quẩn tại tai Mộ Dung Thất Thất, ấm áp, như một dòng nước ấm, bao vây lấy lỗ ta củai Mộ Dung Thất Thất, kích thích thính lực của nàng, cùng xúc giác tinh tế của nàng.

“Nàng khiến cho cuộc sống của ta trở nên tràn đầy màu sắc rực rỡ, nàngkhiến cho ta hiểu được trên đời này chuyện tình yêu ngọt ngào cỡ nào, nàng khiến ta mê luyến nàng thật sâu!”

Hôn dọc theo khuôn mặt xinh đẹp của Mộ Dung Thất Thất, Phượng Thương hôn tới cái cằm khéo léo của nàng. Loại cảm giác tê tê này , đi theo môi Phượng Thương, mà tay Phượng Thương, cũng nắm chặt ở vòng eo Mộ Dung Thất Thất, làm cho nàng càng thêm gần sát chính mình.

Sợ Mộ Dung Thất Thất không chịu nổi trọng lượng của chính mình , cánh tay Phượng Thương nới lỏng vòng eo của Mộ Dung Thất Thất, ngón tay chậm rãi chải vuốt mái tóc đen của nàng. Mà đôi mắt ẩn sóng tình kia, vẫn không có rời mặt Mộ Dung Thất Thất.

“Nàngthật đẹp!” Giọng nói của Phượng Thương như có ma lực, khiến cho Mộ Dung Thất Thất dần dần buông ngượng ngừng xuống, cũng không khẩn trương nữa, chỉ là ánh mắt si mê dây dưa cùng ánh mắt thâm tình của hắn, trong mắt chỉ có một mình hắn.

“Có biết không, lần Thượng Quan Vô Kị mang nàng đi, ta rất lo lắng!” Phượng Thương cởi bỏ nơ con bướm trên quần áo Mộ Dung Thất Thất, một tầng lại một tầng, giống như tháo kén, cẩn thận và tỉ mỉ, như sợ sự thô bạo của mình hủy đi cái không khí yên tĩnh tốt đẹp này.

“Ta không xác định, nàng có thể đi theo ta hay không , nhưng ta vẫn kiên trì đuổi theo. Nói thật, ta cảm thấy được lần đó, là ta anh minh thần vũ ( sáng suốt ) nhất. Khanh khanh, nàngbiết không lúc trên đường tìm nàng, ta lo lắng bao nhiêu ! Ta sợ nàngsẽ đi cùng hắn! Trong lòng ta tự nói, nếu như nàng cùng đi với Thượng Quan Vô Kị , ta muốn thể hiện là mình rộng lượng, ta muốn ủng hộ hai người, hơn nữa sẽ chohai người một kết quả tốt…”

Nói chuyện một lúc, quần áo Mộ Dung Thất Thất đã bị cởi ra, lộ ra cánh tay trắng như tuyết, dưới ánh đèn, dấu thủ cung sa đỏ như máy , lẳng lặng nằm ở trên cánh tay Mộ Dung Thất Thất, phảng phất như đang chờ người đến tháo xuống.

Mà thời điểm nhìn đến tiểu y phục màu trắng trên người Mộ Dung Thất Thất hoàn toàn khác với cái yếm, tay Phượng Thương sững sờ ở chỗ này, đầu óc ngưng lại một lúc, muốn nói gì cũng không nhớ rõ chỉ là nhìn chằm chằm vào tiểu y phục này.

Tiểu y phụ này không giống cái yếu, thứ nhất là màu sắc, nó có màu trắng, thứ hai là hình thù của nó rất quái dị. Hai sợi dây lưng tinh tế quấn trên vai, phía dưới, là hai mảnh vải cỡ bàn tay.

“Khanh khanh, đây là cái gì?” Phượng Thương lôi kéo mảnh vải, Mộ Dung Thất Thất mặt đỏ lên.”Đây là nội y ta làm, gọi áo ngực\*.”

“Điềm xấu\*? Vì cái gì không gọi điềm lành?” (\*áo ngực phát âm giống với điềm xấu\*)

“Ha ha ——” thấy Phượng Thương như vậy, Mộ Dung Thất Thất nở nụ cười. Nàng đã quên, ở thời đại này đây là áo ngực đầu tiên. Vốn là muốn làm ra đặt bán ở Tuyệt sắc phường, nhưng mà không có thời gian, cho nên làm cho mình trước. Không nghĩ tới lần đầu tiên mặc, đã bị Phượng Thương thấy.

Nhìn Mộ Dung Thất Thất bởi vì cười, mà bả vai tuyết trắng run run, hô hấp của Phượng Thương trở nên trầm trọng.

“Khanh khanh!”

Phượng Thương đột nhiên dừng lại, không dám động. Nàng cứ như vậy, hoàn mỹ nằm ở đệm chăn màu đỏ ,làm nổi bật làn da trắng như tuyết của nàng, dáng người tinh tế, cộng thêm ánh mắt động lòng người, khiến cho Phượng Thương có chút hít thở không thông, lại không biết nên như thế nào mới tốt.

Phượng Thương “Câu nệ”như vậy, khiến Mộ Dung Thất Thất cười, đứng dậy, tay cởi vạt áo của Phượng Thương.

Dù ở thời đại nào quần áo nam nhân đều cởi xuống rất đơn giản. Giống như quần áo Phượng Thương, hoa lệ tinh sảo, nhưng chỉ có mấy cái dây lưng.

“Thương, thân hình của chàng, cùng người của chàng đều mê người.” Nhìn lên vai rộng eo gầy của nam tử trước mặt, trong mắt Mộ Dung Thất Thất hiện lên một mảnh si mê. Cơ bụng như vậy, đường cong như vậy, với gương mặt yêu nghiệt như vậy, nếu tới hiện đại tuyệt đối là một người mẫu nổi tiếng thế giới.

Học theo Phượng Thương như vừa rồi, Mộ Dung Thất Thất đưa tay lên vai Phượng Thương, ngồi ở trên người hắn, cùng đối mặt với hắn.

“Ta…” Phượng Thương có chút khẩn trương, vừa rồi hắn rất có dũng khí, chính là lúc này, gặp một đạo phòng tuyến cuối cùng, trông thấy quần áo kỳ quái như vậy, Phượng Thương có chút khiếp đảm, không biết ra tay như thế nào.

“Ta dạy cho chàng!”

Mộ Dung Thất Thất đem tóc dài vấn lên, xoay người đưa lưng về phía Phượng Thương, lúc này, hắn mới nhìn đến cái bí mật sau lưng. Dùng tay nhẹ nhàng cởi bỏ phong ấn cuối cùng này,thân hình tiểu mỹ nhân đầy đủ cứ như vậy xuất hiện ở trước mặt Phượng Thương.

“Thương ——” Mộ Dung Thất Thất tràn đầy sắc xuân, tóc dài rủ xuống ở bên trái, khẽ nghiêng mặt, nhìn Phượng Thương.

Mái tóc dài, giống như một kiện quần áo, khiến nàng trông tao nhã, hư hư thật thật, lộ ra một chút, khiến cho yết hầu của Phượng Thương khô khốc, không thở nổi, khiến cho mỗi một lần hô hấp đều thật là khó.

“Ta đẹp lắm sao?”

Mộ Dung Thất Thất xuống giường, cởi bỏ tất chân, giẫm trên mặt đất. Toàn thân cao thấp, chỉ có một dải tóc đen làm quần áo, dáng người uyển chuyển, tóc đen như ẩn như hiện, đều chứng mình cô gái này rất xinh đẹp..

Đẹp, thật đẹp, khiến cho Phượng Thương không dám đụng vào, sợ mình là kẻ phàm tục, làm ô uế nữ tử xinh đẹp trước mắt.

Vốn tình cảm nên mãnh liệt, lúc này lại xuất hiện một tầng ánh sáng thuần khiết. trong mắt Phượng Thương không mơ màng, chỉ là lẳng lặng nhìn Mộ Dung Thất Thất, phảng phất như nàng là nữ thần từ trên trời giáng xuống, chỉ có thể tôn sùng.

Đợi đã lâu, Mộ Dung Thất Thất không đợi Phượng Thương chủ động. Ai… Nàng trong lòng thở dài, vì cái gì nam nhân cổ đại như Phượng Thương này, so với thân sĩ hiện đại còn muốn thân sĩ hơn! Xem ra chỉ có thể nàng lấy sắc dụ!

Nghĩ được như vậy, Mộ Dung Thất Thất tiến lên, một tay đẩy ngã Phượng Thương.

“Khanh khanh…” Phượng Thương cả kinh, ngực lại cảm giác được một sự mềm mại.

“(^#^#$^) ——” Mộ Dung Thất Thất giống như trẻ mới sinh một bên mút vào, một bên như nhắc nhở “Bú sữa mẹ, bú sữa mẹ —— ” ( âm thanh mút chùn chụt thì ta không dám viết mà nó đúng là như thế =-= mong các bạn thứ lỗi cho chứ trong cv nó là bẹp bẹp nghe ghê sao ý )

Cái này, Phượng Thương đỏ mặt. Mộ Dung Thất Thất ghé vào bộ ngực hắn, bộ dạng kia thật giống trẻ sơ sinh, cộng thêm hành động của nàng, cùng lời nói trong miệng nàng thật giống như con nít..

Chỉ một lát, Phượng Thương choẹt nhận ra cái gì đó của mình dựng lên. Nụ hôn của nàng, khiến tất cả lo lắng , tất cả ràng buộc, tất cả cẩn thận cùng không yên lòng đều bị quét sạch, chỉ còn lại nồng đậm yêu thương đối với nàng.

Loại cảm giác tê dại, tại trên người hắn lan tràn, khiến cho mỗi mạch máu của hắn từng bắt đầu căng lên, hơn nữa rục rịch, khiến cho một tiểu nam sinh thanh thuần như hắn bắt đầu biến thành sói dữ.

Sau cố gắng trong chốc lát , đối phương vẫn là “Thờ ơ”, khiến cho Mộ Dung Thất Thất có một loại cảm giác thất bại, vùi đầu tại bên tai Phượng Thương, giọng nói của Mộ Dung Thất Thất bắt đầu nức nở.”Thương, chàng thật sự yêu ta sao? Vì cái gì ta không cảm giác là chàng yêu ta?”

Mỹ nhân rơi lệ, khiến cho Phượng Thương sợ hãi, vội vàng ôm nàng, lại không nghĩ hiện tại thân thê Mộ Dung Thất Thất không một mảnh vải, tay của hắn, va chạm da thịt trơn bóng của nàng, ngón tay lại nhịn không được run rẩy lên, hơn nữa còn thích hưởng thụ cảm giác như vậy.

“Khanh khanh, ta yêu nàng! Trong lòng của ta chỉ có nàng! Hiện tại như vậy, tương lai cũng như thế!”

Vậy chàng vì cái gì không quan tâm ta ?” Mộ Dung Thất Thất ngẩng đầu, trong mắt phượng xinh đẹp, nước mắt như sắp rơi ra, lại bị Mộ Dung Thất Thất cố nén ép trở về.

Mộ Dung Thất Thất rơi lệ, đập tan những băn khoăn trong lòng của Phượng Thương..

Hắn là đang làm gì đây ? Hắn lại làm cho nàng rơi lệ!

“Thực xin lỗi, khanh khanh, thực xin lỗi!” Phượng Thương hôn mặt Mộ Dung Thất Thất, đau lòng trên nỗi ưu thương của nàng, “Khanh khanh, là nàng quá mức xinh đẹp, khiến cho ta không dám… đoạt lấy nàng! Khanh khanh, tha thứ cho ta…”

Thời điểm Phượng Thương hôn Mộ Dung Thất Thất, hai người sát lại gần nhau Da thịt va chạm, loại cảm giác thỏa mãn chưa từng quá quét qua lồng ngực Phượng Thương, khiến cho hắn không cách nào tự kềm chế.

“A ——” Phượng Thương gầm nhẹ một tiếng, đẩy ngã Mộ Dung Thất.

“Khanh khanh! Ta yêu nàngi!” Phượng Thương nhìn chằm chằm Mộ Dung Thất Thất, thật tình mà nóii, hắn không phải chính nhân quân tử, cái cảm giác kia , hắn chỉ cần nàng, chỉ yêu nàng! Hắn không phải thần tiên, hắn chỉ là phàm nhân. Cho dù nàng là tiên tử hạ phàm, hắn đã yêu, hắn cũng cũng muốn giữ nàng lại bên mình!

“Ta yêu nàng!”

Phượng Thương nói ra lời yêu với người mình yêu, hôn lên môi Mộ Dung Thất Thất.

Nụ hôn này, là đủ , là tràn đầy nhiệt tình cùng thỏa mãn, khiến cho nội tâm hai người lại gần hơn, hợp lại với nhau. Nước mắt của nàng, mở lòng hắn, nụ hôn của hắn, hóa giải phong ấn của nàng.

Một nụ hôn sâu, tay của hắn, dọc theo đường cong xinh đẹp của nàng, lần đầu tiên thăm dò những kỳ quan của phái nữ. Tuy lúc ban đầu, tay của hắn có chút run rẩy, nhưng theo nụ hôn hai người càng ngày càng kịch liệt, cái chút ít rụt rè kia cũng bị mất đi, chỉ muốn nắm chặt nàng, biến nàng trở thành người của hắn.

Đầu ngón tay Phượng Thương đặt trên bụng, bởi vì tập võ, có một lớp chai mỏng. Cái chai này, cũng không thô ráp, lại dẫn tới những xúc cảm mãnh liệt của Mộ Dung Thất Thất. Lúc này, đổi lại là nàng run nhè nhẹ, giống như đóa hoa trong gió, nhu nhược lại lộ ra kiên cường.

Hai người, hôn đến trời đất quay cuồng, Phượng Thương hôn, dọc theo cằm của nàng, đi xuống cái cổ cao xinh đẹp kiêu ngạo của nàng, nhẹ nhàng mà mút cổ họng của nàng.

“Thương ——” tiếng Mộ Dung Thất Thất vang lên, mềm mại, mang theo một chút khàn khàn, không giống với giọng nói thanh thúy bình thường của nàng, lúc này lại càng mê người.

Cảm giác như nằm trên lửa nóng, toàn thân Mộ Dung Thất Thất đều nóng rực lên, ánh mắt cũng bởi vì da thịt gần nhau, mà nhiễm một tầng sắc đỏ.

“Ta ở đây.” Phượng Thương ngẩng đầu, nhìn Mộ Dung Thất Thất, “Khanh khanh, ta yêu nàng!”

“Ta cũng yêu chàng!” Mộ Dung Thất Thất có chút muốn khóc, nhưng lại là khóc vì hạnh phúc. Nghĩa phụ nói, nghe theo trái tim, có lẽ là như thế này !

Yêu thương nồng nàng dâng cao, hô hấp Phượng Thương trở nên trầm thấp, giọng nói của của hắn đột nhiên trở nên có chút lo lắng , “Khanh khanh, ta có thể sao? Thật sự có thể sao?”

Biết rõ thời khắc sẽ đến, Mộ Dung Thất Thất đỏ mặt, nhẹ gật đầu. Tay lại bám trên vai Phượng Thương, nghe nói lần đầu rất đau, nàng chưa từng trải qua, không biết sẽ như thế nào.

Nhìn Mộ Dung Thất Thất khẩn trương, Phượng Thương xúc động, một lần nữa hôn môi Mộ Dung Thất Thất, mở miệng nói “Ta yêu nàng!”

Có lẽ trên đời này không có nam nhân nào ôn nhu hơn so với nam nhân trước mặt này! Trong nội tâm Mộ Dung Thất Thất dâng lên cảm giác cảm động, chủ động đáp lại nụ hôn của Phượng Thương. Mà sự chủ động của nàng là nguồn cổ vũ lớn nhất cho Phượng Thương.. Thầm cảm ơn , đối với cô gái trong ngực, Phượng thương hôn sâu Mộ Dung Thất Thất, ngón tay cùng nàng đan vào nhau…

“Đau!” Mộ Dung Thất Thất nhẹ giọng kêu, cắn môi, nước mắt trong suốt chảy ra. Quả nhiên, đây không phải là việc dùng ít sức lực ——

Nghe được trong giọng Mộ Dung Thất Thất có chút nghẹn ngào, mang theo tiếng khóc nức nở, Phượng Thương bất động, nhẫn nại, khiến cho chóp mũi cùng trên trán hắn có một tầng mồ hồi. Từng giọt, từng giọt nhỏ dần biến thành to như hạt đậu..

“Khanh khanh, nàng thấy đau, vậy cắn ta đi!” Phượng Thương vươn tay của mình, đặt ở trước mặt Mộ Dung Thất Thất. Mộ Dung Thất Thất đau, hắn cũng không chịu nổi, loại cảm giác chưa từng có này bao vây lấy hắn, khiến cho hắn sa vào trong đó, đau mà cũng có một cảm giác sung sướng khó tả.

Thật sự là một tra tấn hạnh phúc, khó có thể diễn tả thành lời.

Phượng Thương như vậy, Mộ Dung Thất Thất không chút khách khí, cắn lấy bả vai Phượng Thương, trong miệng toàn mùi máu tươi, dường như nàng mất đi cảm giác đau đớn, đợi thân thể giảm bớt đau đớn, Mộ Dung Thất Thất mới nới lỏng mở miệng nói, “Thương, yêu ta!”

Một tiếng “Yêu ta ‘’ này, như mở ra rào cản, hiện lên một mảnh ánh sáng mặt trời rực rỡ.

Vừa giống như là quân lệnh. Mà Phượng Thương được đạo quân lệnh này đem hai người bay lên chín tầng mây ——

“Khanh khanh, ta yêu nàng!”

## 90. Chương 97

Chương 97:Đêm Tình nhân

Ban đêm trên núi Sư Tử, tĩnh lặng, yên bình. Mùa đông vẫn còn, nên mùa xuân chưa tới. Nơi núi sâu về đêm có chút lạnh, nhưng trong lầu các từng ngọn lửa lớn cháy rực trong lò sưởi.

Ánh nến, không nhiều, chỉ có hai cây. Nhưng vừa vặn điểm sáng này, lại tỏa ra từ một đôi nến long phượng, dường như đã được chủ nhân dự tính trước, nhưng cũng như là vô tình trùng hợp.

Ánh sáng nến màu quýt, đem bóng người tựa phù dung trong màn trướng chiếu in lên vách tường. Chỉ thấy, bóng hình cường tráng ôn nhu đang bao phủ lên trên thân thể mềm mại, hắn than nhẹ, nàng ngâm nga hát, cùng nhau phổ ra một khúc tình ca lay đọng lòng người.

Mồ hôi trên chóp mũi Phượng Thương nhỏ lên trán Mộ Dung Thất Thất, cùng với mồ hôi của nàng hòa làm một, cũng như tình cảm của bọn họ, gắn bó không thể chia lìa. Nàng thật chặt, khiến hắn phải cắn răng, không dám thô bạo, sợ trong mắt nàng lần nữa nhiễm lệ.

“Khanh khanh ­­­\_\_\_” Phượng Thương chưa bao giờ biết, tình yêu lại khoái hoạt vui vẻ, rồi lại tra tấn như vậy. Phảng phất, một khắc trước ngươi như tới thiên đường, một khắc sau lại như ở địa ngục.

“Thương …”

Trong giọng nói cảu Mộ Dung Thất Thất mang đậm nghẹn ngào. Mặc dù nàng cố gắng buông lỏng nhưng quả thực là rất đau đớn. Vừa rồi một ngụm, nàng đã cắn quá mạnh, để lại trên vai Phượng Thương dấu răng thật sâu. May là nàng buông ra, nếu không trên vai hắn sẽ thêm một loạt dấu răng rướm máu.

Cảm giác đau dớn xen lẫn sung sướng nhanh chóng chạy đến, là lần đầu Mộ Dung Thất Thất nếm thử. Cảm giác ấy khó mà diễn tả được, giống như mùa hè đứng ở bờ biển, bỗng dưng cuồng phong gào thét, mưa dông ập tới, rồi tự nhiên lại trời quang mây tạnh, ánh nắng đẹp đẽ chiếu sáng…

Nàng chỉ có thể dùng tiếng nói nhỏ, khàn của mình, gọi tên hắn. Đem đôi bàn tay nhỏ bé tinh xảo mĩ lệ bám vào đầu vai hắn, vô luận là thương yêu hay vui sướng, đều nắm chặt đầu vai hắn, phảng phất như dùng hết một thân khí lực để lưu lại trên đầu vai hắn dấu vết của nàng.

Mái tóc dài đen dày của Phượng Thương, giống như một cái chăn màu đen, mang thân thể bọn họ che chắn, không cho ánh nến rình coi dù chỉ chút ít. Dưới tóc đen, hắn rắn chắc không ngừng lui tới, mà nàng giống như dây leo gắt gao quấn lấy hắn.

Nếu như nói hắn là một gốc cây thì nàng chính là dây leo quấn quanh hắn. Hai chân nàng trắng nõn, thon dài, quấn quanh vòng quanh eo gầy mà rắn chắc của hắn, theo nhịp điệu của hắn, khiến tấm màn đỏ kia chập chờn như một đại dương.

Đôi mắt đẹp của Phượng Thương khóa chặt lại ở khuôn mặt sắp bị thiêu đốt của Mộ Dung Thất Thất, trong mắt nàng giờ phút này chỉ có hình ảnh của hắn. Hắn thấy rất rõ khuôn mặt mình trong tròng mắt đen láy của nàng, ngay cả khi trong mắt hắn thiêu đốt lửa, hắn vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng.

“Khanh khanh, ta yêu nàng”

Phượng Thương cúi người, cắn lên môi nàng, tùy ý bắt hương thơm của nàng. Đồng thời, tay phải nắm chặt đôi tay mềm mại của Mộ Dung Thất Thất đưa lên đỉnh đầu, tay trái thì đem nàng như một tuyệt thế danh cầm, nhẹ nhàng khuấy động dây đàn.

“Ta cũng yêu chàng” Mộ Dung Thất Thất không còn phân biệt được lửa nóng này là do ngượng ngùng hay là bởi vì kích động nữa. Nàng vô lực gọi tên hắn, như một đóa hoa mềm mại, lộ ra vẻ đẹp của nàng ở trước mặt hắn.

Mà một tiếng “yêu chàng” này, đã trở thành động lực lớn nhất của Phượng Thương, hắn luyến tiếc vị nữ tử trước mắt này, hắn yêu nàng đến không gì có thể diễn tả. Mà để biểu đạt tình yêu, ngoại trừ lời nói, còn có hành động.

“Khanh khanh, là nàng tìm tới ta, là nàng đánh cắp trái tim ta, là nàng lấy tình yêu của ta. Từ giờ trở đi nàng đừng mong thoát khỏi ta, đời đời kiếp kiếp, nàng đều là người của ta.” Phượng Thương bá đạo nói bên tai Mộ Dung Thất Thất, mà nàng sau khi nghe xong lời không khí phách phô trương như vậy, không kìm lòng được, nhìn hắn “Thương, ta muốn sinh cho chàng một đứa con trai! Chàng nói, được không!”

Mộ Dung Thất Thất biết rõ lời nói của mình hoàn toàn là hấp dẫn. Tiểu nữ nhân này, rõ ràng không biết hấp dẫn là gì, nhưng hết lần này tới lần khác cử chỉ lại lộ ra vẻ phong tình vạn chủng.

Tựu như hiện tại, những lời này của nàng, trực tiếp kích thích các giác quan của Phượng Thương.

“Một đứa sao mà đủ?” Mắt phượng hẹp dài của Phượng thương hiện lên một tia yêu nghiệt sáng rọi, “Ít nhất ba đứa —— “

Một đêm này, tựa hồ đặc biệt dài dằng dặc, Mộ Dung Thất Thất lần đầu tiên phát hiện, Phượng thương không còn giả vờ thuần khiết nữa. Sau khi hắn biểu thị công khai , nghênh đón nàng, là bão tố kích tình mãnh liệt. Sự ôn nhu, rụt rè cùng cẩn thận của hắn, sau nói sinh ba đứa bé sau, toàn bộ bị quét sạch, biến thành oanh oanh liệt liệt kích tiến, làm cho nàng không thể không quấn chặt lấy hắn.

Thẳng một mạch tới khi ánh sáng chiếu vào trong phòng, Mộ Dung Thất Thất mới nặng nề nhắm chặt hai mắt. Nàng mệt muốn chết rồi, vùng eo truyền đến cơn đau nhức, làm cho nàng muốn cắn Phượng Thương, nhưng vì quá mệt mỏi, chỉ có thể ghé vào bộ ngực hắn mà thiếp đi.

“Tiểu gia hỏa…” giữa lông mày của Phượng Thương toát lên sự thỏa mãn, nếu không phải vì tiểu nữ nhân này mệt mỏi, hắn vẫn muốn một mực như vậy quấn quít lấy nàng.

Ngón tay thon dài trắng nõn của Phượng Thương , xen kẽ vào làn tóc Mộ Dung Thất Thất, đem mồ hôi thấm ướt của nàng hong khô, sau đó cùng hắn đan lại thành một.”Kết tóc làm phu thê, khanh khanh, từ hôm nay trở đi, nàng chính là vợ của ta, là người duy nhất ta yêu.”

“A—— “

Mộ Dung Thất Thất khẽ a một tiếng, Phượng thương cứ cho rằng nàng tỉnh, cuối cùng mới phát hiện, hóa ra nàng chỉ là rên một tiếng. Xem ra, thật sự là làm cho nàng mệt muốn chết rồi.

Đối với tình nhân mà nói, rốt cuộc cũng có cơ hội hòa tan làm một thể, thực là một việc thật đáng mừng. Nhưng đối với Vô Cực Cung mà nói, hôm nay lại là cơn ác mộng.

“Các ngươi là ai?” Khi thấy thủ hạ của mình toàn thân hòa lẫn đất và máu, cung chủ tân nhậm của Vô Cực Cung – Hồ Mẫn thất kinh, đi theo phía sau bọn họ chính là một đám người lạ lẫm, xem ra cũng không phải là người lương thiện.

“Muốn mạng của ngươi!”

Nạp Lan Tín chẳng muốn cùng hắn nói nhảm, liền trực tiếp phất tay, người sau lưng liền nhất loạt ùa lên.

Vô Cực Cung tuy nhiên am hiểu dụng độc, nhưng trước mặt là Ma vực , vẫn chỉ hơn đứa bé một chút. Lần này may mắn có Tố Nguyệt đi theo, nên độc của Hồ Mẫn đối với người Phật sinh môn mà nói, là không có bất kỳ tác dụng.

“Ma vực, ngươi là người của Ma vực !” Nhìn Tố Nguyệt ở trước mắt, tay phải cầm đao của Hồ Mẫn run nhè nhẹ, mới vừa rồi, hắn không cẩn thận bị Tố Nguyệt ném bột phấn màu hồng lên người, hiện tại tay phải đau rát, giống như bị liệt hỏa thiêu đốt.

“Ngươi là Độc Tiên Nhi?”

Hồ Mẫn chấn động, độc này hắn chưa từng gặp qua, cũng không biết cách giải độc, thấy Tố Nguyệt là một nữ tử nhu nhược, lại hồi tưởng đến tin đồn trong giang hồ, Hồ Mẫn liền nhận định cô gái trước mắt chính là Độc Tiên Nhi truyền thuyết trong giang hồ.

“Hừ! Dựa vào ngươi? Không xứng để tiểu thư của chúng ta ra tay!” Tố nguyệt chỉ một đao cắt đứt cổ họng Hồ Mẫn, Nạp Lan Tín ở bên cạnh thấy vậy cả kinh, tay run lên, trực tiếp lấy tính mạng tên khác, trong nội tâm ấn tượng đối với Tố Nguyệt đã hoàn toàn thay đổi. Mặc dù biết Tố Nguyệt cùng Tô Mi không phải hạng người hời hợt, nhưng khi tận mắt nhìn thấy một mặt tàn nhẫn của Tố Nguyệt, trái tim Nạp Lan Tín vẫn nhịn không được mà run một chút.

Cảm giác được có người nhìn mình, Tố Nguyệt quay đầu lại, thấy được Nạp Lan Tín. Nhưng mà lần này, nàng cũng không cười với hắn, ngược lại gương mặt vẫn đen như trước, sau một khắc lại đánh úp về phía một người khác của Vô Cực Cung . Đồng dạng, một chiêu đoạt mạng, mà những kẻ vốn nghĩ Tố Nguyệt là nữ nhân, định vây công nàng, đều lui về phía sau vài bước.

Tố nguyệt tâm tình không tốt, Nạp Lan Tín ở trên đường đã nhận ra. Chắc hẳn, là việc hắn theo dõi nàng, khiến nàng tức giận ——

Chuyện này Nạp Lan Tín biết rõ là vấn đề của mình, nhưng hắn lúc đó chẳng phải bị bắt buộc sao! Hiện tại Tố Nguyệt oán giận hắn, khiến Nạp Lan Tín cảm thấy quá ủy khuất.

Ma vực cùng Phật sinh môn liên thủ, một đám ô hợp của Vô Cực Cung rất nhanh liền bị tiêu diệt. Nạp Lan Tín dẫn người thanh lý hiện trường, Tố Nguyệt lại trực tiếp đi tới bảo khố của Vô Cực Cung .

Vô Cực Cung những năm này vẫn làm những việc bẩn thỉu, ngược lại lợi nhuận đủ tiền. Khi nhìn đến trong bảo khố tràn đầy vàng bạc châu báu, Nạp Lan Tín rất là kinh ngạc. Chỉ là Vương Gia có lệnh, Vô Cực Cung gì đó, là của vương phi, cho nên mới cho Tố Nguyệt tới.

“Vô Tình, tiểu thư nói, những vật này đều phải kê khai, ta đọc, ngươi chép!”

Tố Nguyệt mỉm cười với nam tử gầy gò anh tuấn ở bên cạnh, nụ cười này, khiến Nạp Lan Tín cảm thấy trong lòng có chút là lạ. Vừa rồi vẫn đối với hắn mặt lạnh, lúc này lại đối với nam nhân khác cười, đây là ý gì? Chẳng lẽ hắn là Hồng Thủy Mãnh Thú sao?

Nạp Lan Tín nhìn chằm chằm vào nam tử tên Vô Tình, càng xem càng không vừa mắt.

Thứ nhất, nam nhân này tên rất quái lạ, Vô Tình Vô Tình, nhất định là người vô tình; thứ hai, không anh tuấn như hắn, không suất như hắn, mặc dù lúc tên kia ghi chép, Nạp Lan tín có đến nhìn qua, chữ của y ghi cũng rất đẹp, nhưng dung mạo so ra kém Nạp Lan Tín hắn, đây là điều không thể nghi ngờ.

Là một người lãnh huyết vô tình, lại không có lực hấp dẫn người như mình, tại sao Tố Nguyệt phải cười với hắn? Chẳng lẽ bọn họ là tình lữ? Là một đôi?

Vừa nghĩ tới Tố Nguyệt có khả năng cùng nam nhân tên Vô Tình này là tình lữ, có một loại gọi “Ghen tuông” gì đó lan tràn trong ngực Nạp Lan Tín.

Dường như đã quen với sự ôn nhu như nước, nét mặt tươi cười như hoa của nữ nhân kia, còn có giọng nói dịu dàng “Nạp Lan tiên sinh” của nàng, hiện tại nàng đối với chính mình lạnh như băng vậy, lại cùng người khác chuyện trò vui vẻ, cảnh tượng này Nạp Lan Tín nhìn thấy đặc biệt chướng mắt.

Vô tình, chưởng quản tài vụ của Ma vực, tương đương với kế toán viên của Ma vực. Lợi dụng phương pháp bình thường Mộ Dung Thất Thất bảo hắn ghi sổ, hai người chỉ trong chốc lát đã đem tài vụ Vô Cực Cung kiểm kê rành mạch.

“Miễn cưỡng có thể lấy lại vốn hai phòng trọ bị tổn thất.” Tính toán xong kết quả, Vô Tình báo cáo cho Tố Nguyệt.

“Không phải đâu! Nhiều như vậy, chỉ là miễn cưỡng lấy vốn? Ngươi không phải là tính sai rồi a!” Sớm xem Vô Tình không vừa mắt, Nạp Lan Tín sau khi nghe kết quả, thì ở một bên nghi ngờ lời nói của Vô Tình.

Tố Nguyệt nhìn Nạp Lan Tín, không lên tiếng, ngược lại tiếp tục cùng Vô Tình thảo luận, “Vậy ngươi dẫn người đem những thứ đó mang đi, giấy tờ ngươi chép lại một phần cho ta, ta muốn giao cho tiểu thư.”

Thấy Tố nguyệt hoàn toàn xem nhẹ mình, chỉ cùng Vô Tình nói chuyện, tâm tình Nạp Lan Tín vốn buồn bực, lại càng xấu thêm. Như một đứa bé không người để ý, hắn ngồi chồm hổm ở một bên, nhìn xem Tố Nguyệt cùng Vô Tình.

Chờ Tố Nguyệt cùng Vô Tình triệt để thanh lý xong mọi việc, Tố Nguyệt vui vẻ thu về biên lai, Nạp Lan Tín vội vàng đứng dậy, khuôn mặt tươi cười nghênh đón, “Tố nguyệt cô nương, ngươi bây giờ đi chỗ nào? Hồi Vương phủ, hay vẫn đi núi Sư Tử?”

“Ta cùng vô tình tới Ma vực trước.” Vẫn trả lời lạnh băng như cũ, cùng thái độ của nàng đối với Vô Tình hoàn toàn khác biệt.

Về phần Vô Tình, dường như hoàn toàn không phát giác được Nạp Lan Tín có địch ý, ngược lại người hắn cũng như tên, biểu lộ chỉ một vẻ mặt, không vui không buồn, chỉ là trầm tĩnh giống như nước, “Tố nguyệt, chúng ta đi thôi!”

“Ừ!”

Thẳng đến khi thân ảnh hai người này biến mất, trong mắt Nạp Lan Tín mới hiện lên một tia phiền muộn. Xem ra bọn họ quả nhiên là một đôi, hắn còn tưởng rằng Tố Nguyệt là độc thân, còn muốn… Không nghĩ, nàng cũng có người yêu rồi, mặc kệ hắn nghĩ như thế nào, đều là không tốt.

Lúc này, Nạp Lan Tín đột nhiên có thể hiểu được tâm tình của Phượng Thương khi biết rõ Mộ Dung Thất Thất chính là Độc Tiên Nhi, hơn nữa cảm giác khi liên tưởng đến Độc Tiên Nhi cùng Quang Hoa công tử là tình lữ. Chỉ là, tư vị này ở trong lòng của hắn thật không dễ chịu , chẳng lẽ chính là ghen trong truyền thuyết? Tư vị này thực con mẹ nó làm cho người ta khó chịu!

Xem ra, cảm tình quả nhiên là một loại độc dược thương tâm, hắn vẫn là không đụng vào. Nghĩ đến Tố Nguyệt lúc gần đi đều không quay đầu nhìn hắn, cổ họng Nạp Lan Tín nghẹn gay gắt. Nghĩ đến lần kia dưới ánh trăng, Tố Nguyệt ngoái đầu lại cười, đủ loại bộ dạng quyến rũ, trong lòng Nạp Lan Tín giống như có móng vuốt của một con mèo đang cào, muốn khó chịu bao nhiêu thì có bấy nhiêu.

Chỉ là trong thời gian ngắn ngủi một đêm, Vô Cực Cung hoàn toàn bị xóa tên trên giang hồ, hết thảy mọi thứ của Vô Cực Cung, đều biến mất sạch sẽ, phảng phất như trên đời này cho tới bây giờ không có tổ chức này …

Kinh thành, trong hoàng cung, Nam Lân vương không vào triều, chuyện này khiến các đại thần có chút kinh ngạc. Vị Vương Gia này tuy thân thể không được tốt, trừ phi hắn sinh bệnh, thì vẫn kiên trì lên triều, chưa từng tới trẽ

Hôm nay là một ngoại lệ. Mặt trời nhất định là mọc đằng tây! Ngày hôm qua Nam Lân Vương cùng Trấn Quốc Công chúa rời đi, hôm nay Phượng Thương không xuất hiện, trong lúc này xác thực là có chút ý vị sâu xa.

Hoàn Nhan Liệt cau mày, nhìn xem vị trí của Phượng thương, lúc này không có người nơi đó, khiến hắn có chút không quen.

“Kính Đức, phái người đi Nam Lân Vương phủ, nhìn xem đã xảy ra chuyện gì.”

Chờ người trở về nói cho Hoàn Nhan Liệt, Phượng thương một đêm không hồi Vương phủ, Trấn Quốc Công chúa cũng như vậy, Hoàn Nhan Liệt nghe xong cái này, trên mặt lộ ra một tia mừng rỡ, mang theo một chút khoái hoạt, lại tới một tia tịch mịch.

Sau khi hạ triều, Hoàn Nhan liệt thay đổi thói quen thường, chỉ dẫn theo Kính Đức đi Trường Thu cung.

Không có Nguyệt Lan Chi, Trường Thu cung quạnh quẽ rất nhiều. Cung nhân mới tới đã sớm được báo lại, vì vậy không cần phải đi khắp nơi, cho nên chỉ đứng yên trong phạm vi nên xuất hiện.

Giật giấy niêm phong trên cửa, Hoàn Nhan Liệt vào trong nhà.

Nguyệt Lan Chi đã chết một khoảng thời gian, trong phòng hết thảy vẫn bài trí như lúc trước. Nghĩ đến nữ nhân kia, Hoàn Nhan liệt đã không có ấn tượng nữa. Loại nữ nhân này nhiều lắm, nơi này cũng đã ở quá nhiều nữ nhân giống vậy…

Để Kính Đức giữ ở phía trên, Hoàn Nhan Liệt tự mình đi xuống dưới mặt đất.

Bước tới bên giường Noãn Ngọc, Hoàn Nhan liệt si ngốc nhìn Hoàn Nhan Minh Nguyệt đang ngủ say . Trước đây có nữ nhân Trường Thu cung làm yểm hộ, hắn có thể thường đến, gần nhất xảy ra quá nhiều chuyện, đây là lần đầu tiên hắn tới.

“Nguyệt Nhi, ta tới.” Nắm tay Hoàn Nhan Minh Nguyệt, Hoàn Nhan Liệt ngồi ở bên cạnh. “Nàng có nhớ tới ta không? Mấy đêm nay ta luôn mộng thấy nàng, nàng nhất định là nhớ tới ta, cho nên mới báo mộng, đúng hay không?”

Trên giường Noãn Ngọc, Hoàn Nhan Minh Nguyệt vẫn mang dáng vẻ bình tĩnh như cũ, như là đang nghe Hoàn Nhan liệt nói chuyện, lại cũng như không nghe gì.

“Ta tới, là muốn nói cho nàng một tin tức tốt! Nữ nhi của nàng đã được tìm về! Tên là Phượng Thất Thất, nàng nói, tên có dễ nghe không? Thất Thất lớn lên cùng nàng cơ hồ giống nhau như đúc, chỉ là cặp mắt kia, cực kỳ giống Phượng Tà. Lúc đó khi nhìn thấy Thất Thất, tim của ta suýt chút nữa ngừng đập. Thất Thất quả thực chính là một phiên bản của nàng lúc chưa gả đi a.!”

Lúc Hoàn Nhan liệt nói chuyện, cái cằm hơi run run, cả chòm râu cũng vậy, nhẹ nhàng run, như là đè nén sự kích động của chính mình.

“Nàng biết Thất Thất là ai không? Nàng chính là người đến hòa thân, Mộ Dung Thất Thất. Tiện nhân Lý Thu Thủy, rõ ràng ôm đi Thất Thất, còn xem như nữ nhi của mình nuôi nấng. Nàng ta cũng giỏi tính toán! Muốn Thương nhi cùng Thất Thất nhận nhục nhã, nàng ta đâu biết, sau khi hiểu rõ chân tướng, ta lại muốn họ ở chung một chỗ.” “Ta lúc đầu không nắm được hạnh phúc, cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn ngươi trở thành tân nương của Phượng Tà, điều này là nỗi đau nhức vĩnh viễn trong lòng ta. Giờ đây, điều đau khổ như vậy lại giày vò hai đứa nhỏ, ta không muốn bi kịch của ta và nàng lại tái diễn.”

Nhớ lại quá khứ, biểu lộ của Hoàn Nhan liệt trở nên thống khổ, phảng phất mỗi lần nghĩ lại chính mình đã bỏ lỡ nàng, bỏ lỡ chuyện, thì vô cùng hối hận, hận không thể khiến thời gian quay ngược, để mọi thứ có thể trở lại lúc ban đầu.

“Trong nội cung này, Đức Phi có ánh mắt như nàng, nụ cười của hoàng hậu như nàng, làn tóc của Triệu quý nhân đen nhánh giống nàng, Chu Tiệp dư cùng nàng giống nhau, đều yêu thích ăn Mai tử chua ngọt , bộ dạng nhíu mày của Tôn tài tử, cùng nàng một đường giống hệt nhau… trên người mỗi người bọn họ đều có bóng dáng của nàng, nàng sống ở trên người họ, và luôn ở trong lòng ta.”

“Ta nuôi nhiều nữ nhân như vậy ở Trường Thu cung, nghĩ làm cho các nàng thay thế ngươi, muốn cho ta quên ngươi. Nhưng mà, ta phát hiện ta sai rồi, sai quá rồi. Bây giờ khi Thất Thất sống sờ sờ đứng trước mặt ta, t như gặp được mùa xuân, một lần nữa sống lại. Nàng cỡ nào giống ngươi a! Một nụ cười, một cái nhăn mày, đều giống hệt ngươi.”

“Nhìn thấy nàng cùng Thương nhi tình cảm quấn quít, ta phảng phất như thấy được ta và ngươi. Chỉ là, hai đứa nhỏ này so với chúng ta kiên cường hơn! Bọn họ biết rõ là huynh muội, lại tiếp tục yêu nhau, bọn họ so với ta dũng cảm hơn!”

“Hôm nay, Thương nhi chưa tới lâm triều, người đi Vương phủ trở về nói, Thương nhi cùng Thất Thất không có trở về. Nàng nói xem, bọn họ làm cái gì thế? Nguyệt Nhi, nếu như, ta là nói nếu như, nếu như bọn họ thật sự yêu nhau, ngươi sẽ ủng hộ họ sao? Ta nghĩ, ta nhất định sẽ ủng hộ! Bi kịch của ta, không muốn lặp lại ở trên người hai đứa nhỏ, bọn họ cũng không sai, giống như ta yêu ngươi, cũng không là sai…”

Thời gian chậm rãi trôi qua, Hoàn Nhan liệt nắm tay Hoàn Nhan Minh Nguyệt, một mực nói liên miên rất nhiều. Lúc gần đi, hắn còn vì Hoàn Nhan Minh Nguyệt chỉnh lại tóc, cuối cùng hôn lên trán nàng, rồi mới trở lại trên mặt đất.

Sau khi đi ra, Hoàn Nhan liệt mới phát hiện đã đến buổi chiều. Kính Đức đóng cửa lại, tiếp tục đem giấy niêm phong dán cho tốt, hai người mới một trước một sau ly khai Trường Thu cung.

Chờ bọn hắn đi rồi, một thân ảnh màu đen xuất hiện ở Trường Thu cung. Vừa rồi, hắn một mực đi theo Hoàn Nhan liệt đến nơi này, đợi rất lâu, mới thấy Hoàn Nhan liệt đỏ mắt đi ra.

Bên trong này rốt cuộc có huyền cơ gì? Một thân hắc y, Phượng tà vuốt lên tờ niêm phong, trầm tư một lát, tìm một phiến cửa sổ không có cài, lật ra rồi đi vào.

Trong phòng này ——

Khi thấy bài trí trong phòng , Phượng tà ngây ngẩn cả người.

Hắn nghi ngờ mình đi nhầm nơi, nơi này đâu phảihoàng cung, rõ ràng chính là khuê phòng Hoàn Nhan Minh Nguyệt! Hắn và Hoàn Nhan Minh Nguyệt là thanh mai trúc mã, khi Hoàn Nhan gia còn chưa chiếm được thiên hạ, hắn đã từng đi qua khuê phòng của Hoàn Nhan Minh Nguyệt trong Hoàn Nhan phủ. Chỗ đó bài trí, cùng với chỗ này giống như đúc.

Tại sao phải như vậy? Phượng Tà bước nhanh đến bên giường, đánh giá hết thảy trong phòng. Sau khi kiểm tra một vòng, trong lòng Phượng Tà càng khẳng định, đúng! Đúng vậy! Tất cả đồ vật trong phòng, kể cả một ít quần áo màu trắng trong tủ treo quần áo kia, dường như cũng là của Hoàn Nhan Minh Nguyệt.

Chuyện gì xảy ra? Tại sao phải như vậy? Chẳng lẽ Hoàn Nhan Minh Nguyệt chưa chết, vẫn một mực ở tại Trường Thu cung? Hoàn Nhan liệt vì sao phải cất giấu Hoàn Nhan Minh Nguyệt, vì cái gì phải làm như vậy?

Phượng tà tựa hồ bắt được một tia manh mối, nhưng mà cái manh mối này lại rất hàm hồ, khiến hắn đoán không ra. Hắn tỉ mỉ kiểm tra một vòng, đều không phát hiện ra vấn đề gì, nhưng mà vừa rồi hắn rõ ràng chứng kiến Hoàn Nhan liệt tiến đến, cuối cùng lại từ chỗ này đi ra, chẳng lẽ hắn tiến đến chỉ là một ngồi một chút?

Không để cho Phượng tà suy đoán nhiều, đã nghe thấy tiếng tiểu cung nữ ở bên ngoài. Phượng tà tiến đến gần cửa sổ, trông thấy hai cái tiểu cung nữ, một người mặc áo trắng, một người mặc áo xanh.

“Tỷ tỷ, ngươi nói xem Nguyệt Quý Phi rốt cuộc trốn theo người nào vậy a? Đều đã lâu như vậy, sao còn chưa bắt được nàng? Chẳng lẽ nàng đã mọc cánh bay?” Cung nữ áo trắng thoạt nhìn tuổi còn trẻ, ước chừng mười ba mười bốn tuổi.

“Suỵt! Nhỏ giọng dùm một chút, ngươi cũng không sợ bị người khác nghe thấy?” Cung nữ áo xanh làm điệu bộ im lặng, rất hiển nhiên, các nàng là tranh thủ lúc rảnh rỗi, tìm người nói chuyện phiếm.

“Không có người nghe thấy a! Bệ hạ cùng Kính Đức công công vừa đi, lúc này sẽ không có người tới. Tỷ tỷ, ta nghe người ta nói, Nguyệt Quý Phi lớn lên rất đẹp, hơn nữa rất được hoàng thượng sủng ái, được cưng chiều nhất lục cung, tại sao nàng lại muốn tự đoạn tiền đồ, ám sát Hoàng thượng?”

Nhắc đến Nguyệt Lan Chi, vẻ mặt của cung nữ áo trắng trở nên vô cùng thần bí, trong khoảng thời gian này chuyện của Nguyệt Lan Chi đã khiến khắp nơi xôn xao, cả kinh thành đều bị lật ra một lần, lại không tìm được Nguyệt Lan Chi, người này phảng phất như tan biến vào không khí.

“Ta cho ngươi biết, trong nội cung này, tai nghe không được gì, mắt thấy cũng là giả tạo, cái Trường Thu cung này đã chết rất nhiều Hoàng Quý Phi, cũng đã chết rất nhiều cung nhân. Nghe nói, trong nội cung của Trường Thu cung này có nhiều chuyện ma quái! Thường cách một đoạn thời gian, có thể nghe được tiếng nữ quỷ khóc …”

“Ngươi đừng làm ta sợ a!” Nghe cung nữ áo xanh nói như vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn của cung nữ áo trắng có chút tái nhợt, nắm chặt cổ áo và quần áo, hướng bốn phía nhìn nhìn.

“Ta nói là sự thật! trước trước sau sau, chỗ này đã chết tám chín vị Hoàng Quý Phi. Nguyệt Quý Phi sau khi mất tích, người ở Trường Thu cung toàn bộ bị mang đi giết. Giống như có một cung nữ là hầu hạ nguyệt Quý Phi, chạy đến thái hậu cầu thái hậu cứu mạng, cuối cùng bị thái hậu dùng trượng đánh chết!”

“Oa, không phải đâu! Thái hậu nương nương không phải luôn ăn chay niệm Phật sao, rất thiện tâm! Tại sao có thể như vậy!” Tiểu cung nữ áo trắng che miệng, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi.

“Ngươi nha!” Cung nữ áo xanh dùng ngón tay chọc chọc đối cái trán của tiểu cung nữ, “Người có thể ở cái trong nội cung này còn sống sót, cái nào là thật sự thiện lương! Đã nói với ngươi bao nhiêu lần, muốn sống sót trong hoàng cung, nhất định phải làm người mù, kẻ điếc, người câm! Ngươi nhất định phải nhớ kỹ!”

“Ừ! Tỷ tỷ, ta nghe lời ngươi!”

Hóa ra, đây là hai cung nữ này tỉ muội, đợi các nàng đi, Phượng tà lập tức lộn ra ngoài, ly khai Trường Thu cung.

Vừa rồi đối với lời nói của đôi tỷ muội vẫn vọng bên tai Phượng tà, trong nội cung của Trường Thu cung rốt cuộc có bí mật gì? Vì cái gì hết thảy bày trí trong điện đều giống như khuê phòng của Hoàn Nhan Minh Nguyệt? Trước giờ các nữ nhân ở đây bị chết như thế nào? Trong chuyện này rốt cuộc có bí mật gì?

Tất cả vấn đề chồng chất cùng một chỗ, khiến Phượng Tà nghĩ không ra vấn đề ở nơi này. Chỉ là, lại nghĩ tới lời nói cuối cùng của tiểu cung nữ, đã từng có người đến thái hậu xin giúp đỡ, Phượng tà lén lút đi Cẩm Huyền cung, muốn từ đây tìm được một chút manh mối.

Bên trong Cẩm huyền cung, sau khi lão thái hậu Đông Phương lam vừa mới nghỉ trưa, đại thọ ngày hôm qua, có chút cao hứng, chỉ chơi đùa nhiều hơn trong chốc lát, thì hôm nay đã có chút mệt mõi.

Nhấp một ngụm trà, Đông Phương Lam thư thư phục phục nhẹ nhàng thở ra, ôm Tuyết Nhi, nhẹ nhàng mà chải vuốt lông của nó.

“Thanh cô, Xuân Hạnh thế nào?”

” Vết thương trên người đã tốt lắm, Xuân Hạnh cảm kích tiểu thư cứu nàng, còn nhờ nô tỳ mang nàng đến dập đầu trước tiểu thư.”

“Dập đầu thì không cần, làm cho nàng dưỡng thương tốt rồi tới gặp ai gia. Ai gia gần đây mí mắt luôn giật, cũng không biết là có ý nghĩa gì, vừa vặn có Xuân Hạnh đến cùng ai gia nói chuyện Trường Thu cung, làm cho ai gia hiểu rõ, những năm này, trong nội cung rốt cuộc chuyện gì xảy ra.”

Nói đến đây, Đông Phương Lam lại nghĩ tới Mộ Dung Thất Thất cùng Phượng thương.

“Ai, ngày hôm qua ai gia nhìn thần sắc của Thương nhi , tim của hắn sợ là còn đặt trên người Thất Thất. Thanh cô a, ngươi nói phải làm sao cho tốt đây! Thương nhi yêu mến Thất Thất như vậy, nhưng bây giờ hết lần này tới lần khác là quan hệ huynh muội, hai đứa này, thật sự làm người ta phải đau lòng. Chỉ là, huyết thống rốt cuộc cũng không thể lẫn lộn, bọn họ lại tiếp tục như vậy, ai gia lo lắng a…”

Lần nữa nghe được giọng nói của Đông Phương lam , trong mắt Phượng tà có thêm sự ôn hòa. Năm đó, nhạc mẫu đại nhân như thế nào đối với hắn, như thế nào đối với Hoàn Nhan Minh Nguyệt, những điều này hắn đều không quên được. Nếu như nói trong nội cung còn có ai là đáng giá tín nhiệm, vậy người hắn duy nhất tin tưởng chính là Đông Phương Lam.

Dù sao, hổ dữ không ăn thịt con, dưới gối Đông Phương Lam chỉ có Hoàn Nhan Minh Nguyệt là nữ nhi, tự nhiên là yêu thương nàng.

Nghĩ được như vậy, Phượng tà thừa dịp không có người, vào trong một gian phòng, tìm chút ít văn chương, viết mấy chữ, đặt ở phong thư, sau khi đi ra, Phượng Tà lén lút thổi một tiếng huýt sáo.

“Gâu” lỗ tai Tuyết Nhi nếu so với con người thì nhạy cảm nhiều hơn, người không nghe được tiếng huýt sáo, nhưng nó lại có thể nghe thấy.

Lập tức, Tuyết Nhi bỗng nhiên từ trong ngực Đông Phương Lam nhảy xuống, vung ra bốn chân nhỏ, chạy ra ngoài.

“Tuyết Nhi!” Thấy con chó nhỏ chạy đi, Đông Phương Lam đứng lên, “Thanh cô, nhanh, nhanh đi đem Tuyết Nhi tìm về!” Chưa đợi Thanh cô tìm được Tuyết Nhi, thì Tuyết Nhi đã tự chạy trở về, trong miệng lại ngậm một thứ gì đó, tới gần mới nhìn rõ, nguyên lai là một phong thơ. Thanh cô vội vàng nhìn về bốn phía, cũng không thấy bóng người, liền đem phong thư từ trong miệng Tuyết Nhi lấy ra, đem Tuyết Nhi ôm vào trong ngực, quay trở về Cẩm Huyền cung.

“Đây là cái gì?” Nhìn thấy thư trong tay Thanh cô, Đông Phương Lam nhướng mày.

“Lúc nô tỳ nhìn thấy Tuyết Nhi, trong miệng Tuyết Nhi ngậm phong thư này. Theo ý nô tỳ, sợ là có người muốn mượn cơ hội, cùng ngài nói một sự tình.”

Đông Phương Lam tiếp nhận thư trong tay Thanh cô, mở ra, chỉ có bảy chữ.

“Hoàn Nhan Minh Nguyệt bị chết oan.”

“Loảng xoảng——” Đông Phương lam làm rơi chung trà trong tay, nước trà trên bàn lan tràn ra, cuối cùng nhỏ tại trên người Đông Phương lam .

Nét chữ trên thư này, Đông Phương Lam biết rõ, là chữ của Phượng tà. Chẳng lẽ Phượng Tà không chết? Chẳng lẽ hắn còn sống? Vậy còn Minh Nguyệt? Phượng Tà đã còn sống, vì lại không thấy nàng? Hắn tại sao lại nói Nguyệt nhi bị chết oan? Mười lăm năm trước rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Là cái gì khiến Phượng tà không dám lộ diện?

Môi Đông Phương Lam run nhè nhẹ, nàng không thể tin được nội dung trên thư. Nếu như, điều trên thư nói là sự thật, Hoàn Nhan Minh Nguyệt thật là chết oan, vậy năm đó ở Nhạn Đãng Sơn, rốt cuộc chuyện gì xảy ra?

“Tiểu thư, tiểu thư người làm sao vậy?” Phát giác Đông Phương Lam không đúng, Thanh cô liền bước lên phía trước vịn Đông Phương Lam, nhìn đến lời nói trên tờ giấy trong tay Đông Phương Lam , Thanh cô chấn thất kinh.

“Tại sao có thể như vậy? Đây rốt cuộc là ai ghi?”

“Là Phượng tà.” Đông Phương Lam chịu đựng dòng lệ trong mắt, một lần nữa nhìn những lời này trên thư . Đúng vậy, đây là chữ Phượng tà , lúc trước Phượng tà chính là dùng thể chữ ‘khải’ xinh đẹp này, để viết thư cho Hoàn Nhan Minh Nguyệt .

Khi đó, Minh Nguyệt vẫn là thiếu nữ, còn chưa xuất giá. Bọn họ mỗi ngày đều có thư lui tới. Có một lần hai người giận dỗi, Hoàn Nhan Minh Nguyệt muốn đốt những lá thư này, vẫn là người mẫu thân như nàng, đem những thư tình kia từ trong chậu than lấy ra, lần đó, nàng có xem thư của Phượng tà , cũng nhớ kỹ chữ của Phượng tà, đều xinh đẹp tuấn dật như bản thân hắn.

“Cái gì? Đại tướng quân còn sống? !” Tin tức này thật sự là quá kinh người, Thanh cô che miệng, vừa cẩn thận nhìn lần thứ nhất nội dung trên thư .”Tiểu thư, đại tướng quân đã còn sống, vì cái gì không lộ diện, lại phải dùng phương thức như vậy đến nói cho ngài biết?”

Lời Thanh cô nói, cũng chính là suy nghĩ của Đông Phương lam. Chỉ một lát, Đông Phương lam liền từ trong bi thống khôi phục lý trí.

Phượng tà còn sống, vấn đề này thật là làm cho người ta chấn kinh rồi, nếu như hắn còn sống, mà không tới gặp nàng, chỉ có thể nói rõ một vấn đề. Vậy là đúng theo mặt chữ được ghi, Minh Nguyệt oan, hắn cũng bị oan. Mà người đóng nắp hòm quan tài ở Nhạn Đãng Sơn, chính là Hoàn Nhan Liệt. Phượng tà không phải không lộ diện, mà là không dám lộ diện!

“Thanh cô, đốt phong thư này!” Lúc này, trên mặt Đông Phương lam, xuất hiện sát khí trước nay chưa từng có ,khiến Thanh cô sững sờ. Dường như, vị thái hậu mặt mũi hiền lành này thật lâu, thật nhiều năm rồi bọn họ chưa thấy qua Đông Phương Lam như vậy .

Bất quá nói trở lại, Thái hậu xuất thân tướng môn, năm đó đã cùng Hoàn Nhan Trì nam chinh bắc chiến, như thế nào lại là hạng người bình thường !

Thanh cô đốt thư xong, thì quay trở về bên người Đông Phương Lam, “Tiểu thư, chúng ta nên làm như thế nào?”

“Tra —— “

“Nhưng mà tiểu thư, năm đó khi việc xảy ra, người của chúng ta không phải đã tra xét sao, cũng không tra ra vấn đề gì a!”

“Tra Lý Thu Thủy! lúc trước, Lý Thu Thủy nói Thất Thất là Minh Nguyệt giao cho nàng, tại sao Lý Thu Thủy lại ở Nhạn Đãng Sơn? Nàng đi Nhạn Đãng Sơn làm cái gì? Những điều này ai gia đều phải biết. Ai gia phải biết hết thảy sự tình về Lý Thu Thủy !”

Đông Phương Lam tuy cố gắng làm cho đầu óc mình bảo trì thanh tỉnh, nhưng mà trước mắt là một mảnh hỗn độn, nhìn không tới điểm cuối cùng, không biết nên làm như thế nào. Manh mối duy nhất khiến Đông Phương lam có thể bắt đầu, chính là chuyện của Lý Thu Thủy .

Nàng mơ hồ cảm thấy, Lý Thu Thủy người này không đơn giản, như vậy chuyện năm đó, có phải là Lý Thu Thủy cũng có phần hay không? Phượng tà kêu oan, chuyện này tự nhiên không đơn giản như vậy, Lý Thu Thủy là một nữ tử, làm sao có thể nhấc lên sóng to gió lớn, sau lưng nàng nhất định là có người ủng hộ. Chỉ là, người ủng hộ này rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ là hắn… Cho nên Phượng tà mới không dám xuất hiện?

Trong nội cung, một mạch nước ngầm đang lén lút bắt đầu khởi động, mà đôi tình nhân ở núi Sư Tử lại không có chút nào bị ảnh hưởng .

Đến khi Mộ Dung Thất Thất thấy đói mà tỉnh lại, nàng đã rời khỏi giường, ngồi ở trong ngực Phượng thương, trước mặt đối diện một bàn mỹ thực.

“Tỉnh?” Phượng thương hôn trán Mộ Dung Thất Thất , trong mắt đều là sủng nịch, “Đói bụng không? Ta giúp nàng ăn cơm!”

“Để ta tự mình làm!” Phát giác được trên người mình chỉ là một vật áo đơn, mặt Mộ Dung Thất Thất đỏ lên, muốn rời đi ôm ấp của Phượng thương , nhưng khi vừa nhúc nhích, lại nhịn không được “Ai nha” một tiếng.

“Làm sao vậy?” Phượng thương để đũa xuống, ân cần nhìn xem Mộ Dung Thất Thất.”Khanh khanh, có phải nàng có chỗ không thoải mái hay không?”

Cái vấn đề này, khiến Mộ Dung Thất Thất trả lời thế nào? Nàng lúc này toàn thân đau nhức, nhớ tới thân, chân lại như nhũn ra, chỉ có thể ngã vào trong ngực Phượng thương, nhìn vẻ mặt quan tâm của Phượng thương , Mộ Dung Thất Thất đỏ mặt lên, nàng không nói lời nào, Phượng thương càng sốt ruột.

“Rốt cuộc làm sao vậy? Có phải là… Còn đau?”

Phượng thương nói lời này, khiến mặt Mộ Dung Thất Thất càng đỏ hơn. Nghĩ đến đêm qua nhiệt tình chọc lửa, nàng tựa đầu trực tiếp chôn ở trong ngực Phượng thương, không chịu ngẩn lên.

Biểu hiện của Mộ Dung Thất Thất, làm cho Phượng thương lập tức đoán được tiểu nữ nhân này nghĩ gì trong lòng, hắn chăm chú ôm Mộ Dung Thất Thất, nhẹ giọng nở nụ cười, “Ta và nàng đều là vợ chồng, sao Khanh Khanh vẫn còn ngượng ngùng như vậy?”

“Còn không phải tại chàng!” Mộ Dung Thất Thất ở trong ngực Phượng thương “Nén giận” nói, chỉ là trong cái nén giận này có sợi sợi ngọt ngào, lại làm cho tình cảm giữa hai người càng thêm gần hơn.

“Đều là ta không tốt! Ta tuy vẫn muốn khắc chế chính mình, nhưng mà Khanh Khanh, nàng thật sự đẹp quá…”

“Không cho nói!” Mộ Dung Thất Thất ngẩng đầu, bàn tay nhỏ bé bụm lấy miệng Phượng thương , “Không cho nói ra!”

Nhìn thấy đôi mắt đẹp của Mộ Dung Thất Thất nhuộm đầy ngượng ngùng, Phượng thương duỗi đầu lưỡi ra , tại lòng bàn tay nàng dạo qua một vòng, khiến trong lòng bàn tay của Mộ Dung Thất Thất truyền đến tê dại, nàng vội vàng lấy ra.

“Thương, chàng học xấu!” Cô gái trong ngực hờn dỗi, khiến tâm tình Phượng thương thật tốt. Vừa định hôn môi Mộ Dung Thất Thất, lại nghe được từ bụng nàng phát ra tiếng “ọt ọt” ,nhìn lại , đầu của Mộ Dung Thất Thất suýt nữa là úp xuống đất.

“Đến, ta đút nàng ăn cơm!” Biết rõ Tiểu Vương phi của hắn da mặt mỏng, Phượng thương không hề trêu chọc nàng, mà bắt đầu gắp món ăn, từng miếng từng miếng đút cho Mộ Dung Thất Thất.

Cũng không biết tại làm sao, đại khái chắc do đói bụng, lại mệt muốn chết rồi, cho nên Mộ Dung Thất Thất lần đầu ăn hai chén cơm.

Vuốt cái bụng phình ra, Mộ Dung Thất Thất lộ ra một nụ cười thỏa mãn . Lúc này nàng mới phát hiện, Phượng thương một ngụm còn không có ăn, lại nhìn những thức ăn trên bàn kia, bị nàng ăn thiệt nhiều, chỉ để lại chút ít “Cơm lạnh canh nguội”, Mộ Dung Thất Thất ngại ngùng nở nụ cười.

“Cái kia, muốn lấy thêm một chút hay không? Ta quá đói, nên đã ăn sạch.”

“Không cần, ăn những món này là được rồi!”

Cho Mộ Dung Thất Thất ăn no, Phượng thương trực tiếp dùng nước canh ăn cơm, ăn ba chén.

Chứng kiến bộ dáng Phượng thương lang thôn hổ yết, Mộ Dung Thất Thất rất khó đem người trước mắt này cùng nam tử bình thường ưu nhã kia coi là một. Chứng kiến Mộ Dung Thất Thất há miệng, vẻ mặt kinh ngạc, Phượng thương lộ ra nụ cười mê chết người không đền mạng .

“Như thế nào, có phải là càng nhìn càng cảm thấy nàng có ánh mắt tốt, tìm được nam nhân tốt không?” Phượng thương da mặt dày như vậy, khiến Mộ Dung Thất Thất nhịn không được thè lưỡi, “Mới không phải! Ta bình thường thấy chàng là công tử văn nhã, ngẫu nhiên gặp một mặt không bình thường này của chàng, có chút bị dọa.”

“Ha ha,hóa ra trong suy nghĩ của Khanh Khanh, ta là một công tử văn nhã a!” Buông chén, lau miệng, Phượng thương vén tóc của Mộ Dung Thất Thất lên, trong nội tâm hạnh phúc càng tràn đầy thêm.

Hắn trước đây chưa từng nghĩ tới chuyện như vậy, không dám nghĩ, cũng tưởng tượng không được. Hôm nay, người yêu đang tựa trong ngực, cùng hắn cùng giường chung gối, cùng ăn, thời khắc như vậy thật sự là quá tốt đẹp, Phượng thương hận không thể vĩnh viễn đều đắm chìm trong loại hạnh phúc này, vĩnh viễn không cần phải tỉnh lại!

“Ta trước kia lãnh binh ở bên ngoài, thường xuyên ăn cơm như vậy. Có đôi khi ở ngoài quân trại, chỉ có thể ăn lương khô, lương khô ăn xong rồi, thì ăn rau dại. Đôi khi, còn phải đi săn con mồi, để có ăn thịt. Về phần rau cỏ cùng hoa quả, đó quả thực chính là xa xỉ phẩm. Ta là tướng quân, đãi ngộ tốt hơn nhiều, ngược lại chiến sĩ phía dưới , phi thường vất vả, bọn họ thường thường ăn rau dại, thời gian ấy, thật sự là rất làm cho người ta hoài niệm…”

Theo Phượng thương miêu tả, Mộ Dung Thất Thất phảng phất thấy được Phượng thương cưỡi ngựa vung đao , như thiếu niên thiên thần toát ra uy vũ đến bực nào . Hóa ra, nam nhân này còn có kinh nghiệm như vậy, xem ra nàng ngày thường nhìn thấy, chỉ là một phần của hắn, còn phải ra sức đào móc thêm mới được.

“Hiện tại không có chiến sự, trở lại kinh thành, sống an nhàn sung sướng lâu, ta lại là lười nhác xuống, biến thành cậu ấm!”

Nghe được ý hoài niệm sâu kín trong lời nói của Phượng thương, Mộ Dung Thất Thất đưa tay, đem bàn tay của mình đặt ở trong lòng bàn tay của Phượng thương.

“Thương, ta nghe ý của chàng sao giống như đặc biệt hi vọng chiến tranh —— “

“Hảo nam nhi chí ở bốn phương, chỉ cần là binh sĩ nhiệt huyết, đều hi vọng chính mình rong ruổi chiến trường, thi triển một thân khát vọng. Ta là nam nhân trong nam nhân, tự nhiên cũng không ngoại lệ!”

Phượng thương nói như vậy, Mộ Dung Thất Thất cũng có thể hiểu được. Phượng thương ở bên người Phượng tà lớn lên , từ nhỏ tự nhiên là mưa dầm thấm đất, chắc hẳn khi còn nhỏ hắn cũng đem Phượng tà làm thần tượng của mình, muốn trở thành đại tướng quân, sa trường uống máu a!

Mộ Dung Thất Thất nửa ngày không có lên tiếng, Phượng thương cho rằng nàng bị ý nghĩ của mình dọa, vội vàng trêu chọc nàng vui vẻ, “Nàng yên tâm, ta hiện tại có nàng rồi, sẽ không muốn đánh đánh giết giết nữa. Ta muốn ở bên nàng, ở bên con của chúng ta, các ngươi là tất cả của ta, mới là người ta phải bảo vệ !”

Lúc nói chuyện, Phượng thương để tay ở trên bụng Mộ Dung Thất Thất, thấy hắn như vậy, Mộ Dung Thất Thất xấu hổ, “Còn không biết lúc nào sẽ có tiểu bảo bảo! Thương, chàng thích nam hài tử, hay là thích nữ hài tử?”

“Đều yêu mến! Chỉ cần là con của chúng ta!” Lúc nói chuyện, tay Phượng thương lại bắt đầu không thành thực, cách áo đơn,thăm dò trên người Mộ Dung Thất Thất .

Thấy cảm giác tê tê truyền đến, Mộ Dung Thất Thất kinh hô một tiếng, vội vàng bắt lấy cái tay không an phận của Phượng thương, “Thương, bây giờ là ban ngày… Nói không chừng Tố nguyệt bọn họ đã đi Vô Cực Cung, còn không biết kết quả như thế nào…”

“Trên đời này đã không có Vô Cực Cung —— “

Trải qua một đêm trước, Phượng thương đã thuần thục rất nhiều, chỉ là hai cái, tựa giải khai nàng áo đơn, lộ ra một mảnh phong tình. Phong cảnh xinh đẹp như vậy, liền kích thích ánh mắt Phượng thương, khiến thân thể hắn nguyên bản đang ngủ say , lập tức thức tỉnh, rục rịch, kích động.

“Đừng… Giữa ban ngày, xấu hổ muốn chết…” Mộ Dung Thất Thất còn muốn từ chối, thì Phượng thương lại cúi đầu, cắn lấy xương quai xanh tinh sảo khéo léo của nàng. Chỗ này, vốn là một mảnh trắng nõn, trải qua một đêm triền miên, đã sớm hiện đầy điểm điểm hồng tinh.

“Khanh khanh, nàng rất đẹp ——” Phượng thương nỉ non, “Thật sự đẹp quá… Như thế nào ăn đều ăn không đủ no…”

## 91. Chương 98

Chương 98 : Sự thật bại lộ

Mộ Dung Thất Thất biết, chỉ qua một đêm, tên Phượng Thương vốn là người thuần khiết giờ đã bị ‘tính sói’ thay thế. Ăn chay đã lâu, giờ ăn mặn, sao có thể nhớ được mùi vị cải trắng đây. . . . . .

Bên ngoài lầu các, đám người hoặc nhìn bầu trời, hoặc ngồi chồm hỗm (ngồi xổm) trên mặt đất đếm kiến, hoặc không có chuyện gì đi tới đi lui, hoặc cầm gậy nhỏ gõ cây khô, không có việc gì, bọn họ kéo dài như vậy đã mấy ngày..

Chủ tử hai bên đã ở trong lầu các năm ngày không lộ diện, tình cảnh này dường như làm mấy người tâm phúc lo lắng. Nạp Lan Tín ngồi chồm hỗm trên mặt đất, những ngày qua Tố Nguyệt luôn biểu hiện mặt lạnh như tờ, làm cho tâm tình của hắn rất buồn bực.

“Chủ tử làm sao còn không ra a!” Hiện tại Nạp Lan Tín vẫn đợi đến khi Phượng Thương đi ra ngoài, giúp mình nói câu công đạo, nhưng đợi mấy ngày, Phượng Thương cũng không lộ diện, thức ăn cũng là Tô Mi đưa đến cửa, hai người trong cuộc kia tất cả mọi người đều chưa từng thấy, chuyện như vậy, thật sự là quá hiếm thấy.

Lời Nạp Lan Tín nói…,cũng là suy nghĩ trong lòng những người này.

Phượng Thương đã năm ngày không vào triều rồi, lúc trước hắn đem bát đi đã ăn xong đặt ở ngoài cửa, viết chỉ thị lên trên giấy, cho người đi Cung Lí đưa cho Hoàn Nhan Liệt xin nghỉ nửa tháng, khiến mọi người đều choáng váng. Chẳng lẽ, hai vị chủ tử này định nửa tháng cũng không đi ra ngoài? Việc này cũng có một chút khả năng phải không?

“Ăn no sẽ đi ra ngoài.” Câu nói xâu xa của Tấn Mặc truyền đến tai mọi người, nghe lời này, nam nhân đều nhìn trời, nữ nhân đỏ mặt, không ai nói thêm nữa cái gì.

Vì giúp Phượng Thương tìm thuốc, Tấn Mặc đã rời đi kinh thành một thời gian ngắn, trở lại liền phát hiện có gì đó thay đổi. May là Phượng Thương mỗi ngày đều có uống thuốc, điều này coi như không tệ. Nếu là hắn vì tình yêu, quên đi thân thể của mình, Tấn Mặc chắc chắn sẽ bình tĩnh như vậy .

Lại qua một ngày, Mộ Dung Thất Thất mở mắt ra, ngáp một cái. Mỗi ngày mở mắt cũng là mặt trời đã lên cao, Mộ Dung Thất Thất đã không nhớ rõ đã qua bao lâu.

“Thương ——” Mộ Dung Thất Thất mở miệng, lại phát hiện giọng mình khàn khàn, vội vàng che miệng.

Không đợi Mộ Dung Thất Thất đứng dậy, gương mặt tuấn tú của Phượng Thương đến gần, hôn lên môi của nàng, một dòng nước mát lạnh từ trong miệng hắn, đổ vào trong miệng của nàng.

“Uống nước, tiếng nói cũng sẽ không khàn nữa!”

Cây lười ươi, bạc hà, mật ong —— đây là các vị Mộ Dung Thất Thất nhận ra được ở trong nước có. Uống xong, tiếng nói quả nhiên trong hơn rất nhiều.

“Giờ là lúc nào?” Mộ Dung Thất Thất nhớ lại, phát hiện toàn thân bủn rủn vô lực. Thấy nàng như vậy, Phượng Thương trực tiếp dùng thảm nhung bọc lấy nàng, sau đó lấy ôm nàng, đi tới thùng gỗ lớn bên cạnh mà hắn đã chuẩn bị sẵn.

Trong thùng gỗ có cánh hoa hồng phấn nhẹ nhàng nổi lên, còn có mùi thuốc bắc. Phượng Thương cẩn thận đem Mộ Dung Thất Thất bỏ vào trong thùng gỗ, nước ấm có chút nóng, nhưng mà độ nóng thực thoải mái.

Vào trong nước, Mộ Dung Thất Thất toàn thân bị làn nước ấm áp bao quanh, dường như trở lại trong cơ thể mẹ, mềm mại, thoải mái nàng không nhịn được thở dài thỏa mãn.

Nhìn dáng vẻ Mộ Dung Thất Thất bị hơi nước bao quanh, Phượng Tthương cười khẽ, cầm vải nhung, định tắm cho Mộ Dung Thất Thất.

“Ta tự mình làm!”

“Nàng mệt mỏi, nên nghỉ ngơi trước. Bây giờ là lúc ta hầu hạ nàng!” Phượng thương điểm nhẹ ở trên chóp mũi Mộ Dung Thất Thất, lại nhẹ nhàng lau ống chân cho nàng.

Lực tay của Phượng Thương được khống chế vừa phải, những chỗ đau nhức, khi được tay hắn xoa bóp, càng ngày càng thoải mái, so với tự mình thoải mái hơn nhiều. Mộ Dung Thất Thất dứt khoát nhắm hai mắt, không hề cự tuyệt nữa, hưởng thụ sự dịu dàng của Phượng Thượng , vừa nhân cơ hội để cho hắn xoa bóp giúp mình.Dù sao, một thân nàng đau nhức, đều là hắn gây ra!

“Thật là thoải mái! Ừ, chính là chỗ này! Đúng, vai trái đau quá, xoa bóp nhiều chút. . . . . . Thương, chúng ta nếu có thể đi ra ngoài hưởng tuần trăng mật thì thật là tốt. . . . “

Có lẽ là do quá mức thoải mái, cuối cùng Mộ Dung Thất Thất ngủ gục ở trong nước. Nhìn tiểu nữ nhân này không hề có chút phòng bị nào, Phượng thương dịu dàng giúp nàng lau khô thân thể sạch sẽ, lại hong khô tóc của nàng, cuối cùng mới mang nàng trở về giường, lại đắp kín áo ngủ bằng gấm cho nàng.

Đợi đã lâu mọi người, rốt cục nghe được”Chi nha” tiếng cửa mở, Phượng thương đi ra, chẳng qua là không thấy Mộ Dung Thất Thất.

“Chúc mừng Vương gia! Vương gia thoạt nhìn thần khí sảng khoái, khí sắc rất tốt!” Tấn Mặc là người đầu tiênmở miệng nói chuyện , mà câu cuối cùng kia của hắn”Khí sắc rất tốt”, dẫn tới tất cả mọi người đều nhìn mặt Phượng thương. Đúng là, mặt mày mỉm cười, tinh thần sung mãn, xem ra lần này Vương gia đã đạt được mong muốn, đúng là đã dốc hết sức rồi.

“Ngươi đã trở lại ——” Phượng Thương chỉ là nhìn qua Tấn Mặc một cái, liền đi tới trước mặt Tô Mi cùng Tố Nguyệt, “Ta hỏi các ngươi, hưởng tuần trăng mật, là cái gì?”

“Hưởng tuần trăng mật?” Tô Mi cùng Tố Nguyệt vừa nghe liền cười. Thì ra là cô gia là muốn hỏi cái này, nhất định là do tiểu thư nói !

“Vương gia, hưởng tuần trăng mật, chính là sau tân hôn, vợ chồng đi ra ngoài du sơn ngoạn thủy hưởng thụ thế giới hai người.”

Khi Tố Nguyệt giải thích như thế nào là”Hưởng tuần trăng mật”, Nạp Lan tin ở bên cạnh cẩn thận nghe, ghi xuống.

“Du sơn ngoạn thủy? Thế giới hai người? Cũng rất tốt.” Vừa nghĩ tới mình và Mộ Dung Thất Thất chung đụng, rời xa thế gian rối ren hỗn loạn, quả là một chuyện không tệ.

Mấy ngày không có xuất hiện, Phượng Thương bớt chút thời gian xử lý tất cả công việc chồng chất, sau một lúc suy nghĩ cái chuyện tình trăng mật. Mặc dù không có quá nhiều thời gian, nhưng mười ngày nửa tháng vẫn có.

Chờ Mộ Dung Thất Thất tỉnh lại lần nữa, đã ở trong một chiếc xe ngựa xinh xắn, mà người đánh xe lại là Phượng Thương.

“Thương ——”

“Khanh Khanh, trong xe có thức ăn, nàng ăn chút gì lấp đầy bụng trước đi, đợi đến nơi, ta sẽ nấu cơm cho nàng ăn!” Phượng Thương điều khiển xe ngựa, thủ pháp thành thạo, Mộ Dung Thất Thất nằm ở trong xe ngựa, cũng không có bất kỳ cảm giác khó chịu nào.

“Chúng ta đi đâu thế?”

“Hưởng tuần trăng mật!”

Địa điểm trăng mật Phượng Thương lựa chọn, là một nơi tương tự Giang Nam. Cầu nhỏ nước chảy hữu tình, một con sông nhỏ quanh co, đem trấn nhỏ chia làm hai nửa,hai bên bờ đều là liễu rủ, gió thổi cành liễu khẽ đung đưa, cũng là một nơi.

“Thích không?” Phượng Thương ôm eo Mộ Dung Thất Thất, để cho nàng dựa vào mình. Không mang mấy tùy tùng kia, bọn họ giống như đôi vợ chồng bình thường. Phược Thương vẫn như cũ mặc một thân bạch y , Mộ Dung Thất Thất thì đổi lại một thân váy lụa đỏ.

“Thích! Nơi này thật là đẹp!”

Mộ Dung Thất Thất nhìn nước sông xanh biếc, bên trong có thật nhiều đá cuội xinh đẹp, chúng yên lặng nằm ở đáy sông, lơ lửng ở phía trên, là chi chít cá nhỏ, nhìn chỉ như hạt đậu, một đám chỗ này, một đám chỗ kia, thỉnh thoảng có người đi tới, những con cá này lập tức tản ra bốn phía.. Hai người đến, làm cho trấn nhỏ an tĩnh, náo nhiệt một lúc lâu.

Thấy đôi vợ chồng nhà bọn hắn, giống như là từ bên trong tranh bước ra, nam tử xinh đẹp tựa như yêu nghiệt, cô gái thuần khiết như tiên, vốn là yêu tiên không tương xứng với nhau , nhưng hai người này ở chung một chỗ, phi thường tương xứng .

“Trai quá anh tuấn, nữ quá xinh đẹp!” Mọi người nhìn, mi tâm của nàng còn có một nốt ruồi như Bồ Tát!”

Phượng Thương mang theo Mộ Dung Thất Thất dừng chân ở trong quán trọ duy nhất của trấn nhỏ. Bởi vì trấn nhỏ vắng vẻ, ít người đến, trong quán trọ cũng sạch sẽ vô dùng, dường như chỉ có hai vị khách là Phượng Thương và Mộ Dung Thất Thất.

Ném cho điếm lão bản mấy cục vàng nhỏ như hạt đậu, Phượng Thương mượn luôn phòng bếp của bọn họ. Cũng may trong phòng bếp rau dưa thịt tươi thịt muối đều có, Phượng Thương xắn ống tay áo lên, bắt đầu rửa rau.

“Thương! Chàng nấu cơm cho ta sao?” Thấy bộ dáng Phượng Thương mặc tạp dề, Mộ Dung Thất Thất kinh ngạc há miệng to. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới, Phượng Thương luôn sống sung sướng an nhàn còn có thể xuống bếp, hơn nữa còn là vì nàng.

“Khanh Khanh, vi phu biết nấu rất nhiều món!” Phượng Thương lại gần, hôn nhẹ lên môi Mộ Dung Thất Thất một cái, “Đói bụng lắm sao! Đợi, vi phu nấu cơm cho nàng!”

Nghe lời Phượng Thương nói…, Mộ Dung Thất Thất trực tiếp lấy ghế băng nhỏ ngồi xuống, nhìn chằm chằm vào Phượng Thương, nhìn hắn thuần thục rửa rau cắt thịt. Vũ khí của Phượng là đao, cho nên đao pháp vô cùng tốt. Nhìn hắn nấu cơm, dường như đặc biệt giống nhau ( chỉ việc anh múa đao và nấu cơm thành thục như nhau). Một củ khoai tây bị Phượng Thương ném vào không trung, lúc rơi xuống, đã những sợi khoai tây nhỏ li ti như tóc.

“Tuyệt vời !” Mộ Dung Thất Thất ở bên cạnh vỗ tay, mà khóe miệng Phượng Thương, cũng bởi vì một tiếng “Tuyệt vời” của Mộ Dung Thất Thất mà lộ ra một vòng cung xinh đẹp .

Đều nói lúc nam nhân bận rộn ở phòng bếp là có mị lực nhất, Mộ Dung Thất Thất cuối cùng cảm nhận được hết ý tứ trong lời nói.

Giống như Phượng Thương hiện tại, một thân bạch y không nhiễm bụi trần , bên hông buộc lên một cái tạp dề làm bằng cây đay, hắn nhóm lửa, đem thịt muối băm thành những hạt nhỏ như quả hạch đào ( quả óc chó) , bỏ vào trong nồi đất, cho thêm nước, bắt đầu hầm thịt, bên kia lại bắt đầu chuẩn bị món ăn kèm theo, xem ra là muốn làm lẩu cho Mộ Dung Thất Thất ăn.

Thật tốt ! Mộ Dung Thất Thất chống cằm, nụ cười trên mặt mang theo hạnh phúc. Nàng rất may mắn có thể đúng thời gian gặp gỡ đúng người, không sớm không muộn, cứ đúng lúc như vậy, gặp được Phượng Thương, thành nữ nhân của hắn.

Chờ Phượng Thương bưng nồi lẩu thơm ngào ngạt đến trước mặt Mộ Dung Thất Thất, Mộ Dung Thất Thất hít sâu một hơi, “Thơm quá a! Thương, chàng thật lợi hại!”

“Dĩ nhiên! Nam nhân tốt theo tiêu chuẩn mới là trên lên được phòng khách ( làm tốt việc lớn ), dưới xuống được vêos, đây cũng là lời Khanh Khanh nói mà…, ta còn vẫn nhớ đây! Không phải có người nói, đầu năm nay, muốn bắt được lòng của phụ nữ, thì phải bắt được dạ dày của nàng sao, mau nếm thử đi ——” Phượng Thương gắp một khối thịt nho nhỏ đút vào trong miệng Mộ Dung Thất Thất.

“Ăn ngon sao?” Phượng Thương vẫn nhìn Mộ Dung Thất Thất, muốn biết nàng đánh giá như thế nào.

Thật lâu, Mộ Dung Thất Thất mới thở dài, “Thật là mỹ vị nhân gian! Thương, ta yêu chàng chết mất! Chàng nói ta làm sao lại có mệnh tốt như vậy đây! Tìm được lão công đẹp trai như vậy , còn có thể nấu cơm ngon như vậy, ta thật nữ nhân hạnh phúc nhất thiên hạ!”

Mộ Dung Thất Thất thổi phồng Phượng Thương như vậy khiến cho trong lòng nam nhân này như được niếm mật, mặt ngoài vẫn duy trì hình tượng nam nhân như cũ . “Nếu thích ăn, sau này ta thường xuyên làm, có được không?”

“Được!” Đã sớm đói bụng , Mộ Dung Thất Thất tự mình động thủ. Ăn xong bứa cơm , Mộ Dung Thất Thất thỏa mãn rúc vào trong ngực Phượng Thương, còn nấc nhẹ một cái .”Hạnh phúc quá!”

Một tiếng “hạnh phúc” của Mộ Dung Thất Thất cũng giống suy nghĩ trong lòng Phượng Thương, thì ra, hạnh phúc chỉ là đơn giản như vậy.

Phượng Thương cùng Mộ Dung Thất Thất ẩn mình trong thị trấn nhỏ hưởng tuần trăng mật, nhưng trong kinh thành đã xảy ra một chuyện lớn, Thái tử phi Dư Thi Thi bệnh nặng bộc phát, sinh bệnh rồi chết..

Thái Tử Phi, là quốc mẫu (hoàng hậu) tương lai, Dư Thi Thi chết đột ngột, làm cho trong kinh thành tràn ngập một loại không khí quỷ dị.

Lúc trước có lời đồn đại, nói”Có được Trấn Quốc công chúa, có được giang sơn xã tắc” , lời đồn chưa được hai ngày Thái Tử Phi đã chết, chẳng lẽ, Thái Tử Phi là chết ở trong tay thái tử? Chẳng lẽ, thái tử muốn bay lên vị trí kia, muốn lập Phượng Thất Thất làm Thái tử phi?

Mọi người đều đoán lý do Thái Tử Phi chết, Hoàn Nhan hồng cũng đang trong Đông Cung tiếp tục hưởng thụ mùi vị như hoa của đôi tỷ muội Hoàng Nhan Bảo Châu và Mộ Dung Thanh Liên. Giang sơn hắn cũng muốn, mỹ nhân, hắn cũng muốn.

Kể từ khi chiếm được Mộ Dung Thanh Liên, Hoàn Nhan Hồng đã bắt nàng về Đông cung, còn thường sai người ta Hoàn Nhan Bảo Châu tới Đông cung, động một chút là 3P ( quan hệ xxx 3 người ), đem cả Đông cung ngập trong chướng khí ô uế. Chẳng qua là Thái tử vẫn như vậy, mọi người đều biết, nhưng kiêng kỵ sự ác độc của Thái tử, không ai bẩm báo với Hoàng thượng.

Về phần Hoàn Nhan Bảo Châu, lúc ban đầu đối với hành động của Hoàn Nhan hồng nàng cảm thấy trơ trẽn cùng buồn nôn, nhưng kể từ khi bị Long Trạch Cảnh Thiên cự tuyệt ở trước mặt mọi người, Hoàn Nhan Bảo Châu hoàn toàn vò đã mẻ lại sứ ( như kiểu giấy đã rách lại còn nát), gửi gắm hoài bão vào Hoàng Nhan Hồng. Ít nhất, hoa của hắn có rất nhiều loại, ít nhất, cũng có thời điểm hắn là nam nhân.

So sánh với Hoàn Nhan Bảo Châu là tự nguyện , Mộ Dung Thanh Liên thì hoàn toàn là bị ép buộc.

Nàng hận tên nam nhân này lấy đi sự trong sạch của nàng, cũng hận Hoàn Nhan Bảo Châu, cái người đã thiết kế hãm hại nàng. Nhưng mà, hôm nay Mộ Dung phủ hậu thuẫn của bởi vì Mộ Dung Thái chết đi mà hóa thành mây khói, không có hậu thuẫn, Long Trạch Cảnh Thiên cũng không có quan tâm đến nhiều chuyện của nàng,bị Hoàn Nhan Hồng khống chế, nàng chỉ có thể bò lổm ngổm đến bên chân hắn , giống như nữ đày tớ hèn mọn.

“Hoàng huynh, ngài thật, muốn kết hôn cùng Phượng Thất Thất sao?” Hoàn Nhan Bảo Châu ngồi ở trên người Hoàn Nhan Hồng, thân không mảnh vải che thân, uốn éo bờ eo mảnh khảnh, trên người mô hôi hột chi chít..

“Muội không thích?”

Mỹ nhân hầu hạ, mình chỉ cần hưởng thụ, điều này đối với Hoàn Nhan Hồng mà nói là một việc cực kỳ thoải mái. Vừa cảm thụ sự nhiệt tình của Hoàn Nhan Bảo Châu, vừa chà đạp lên thân thể mềm mại của Mộ Dung Thanh Liên, Hoàn Nhan Hồng cảm giác giống như đang bay.

“Hoàng huynh, nữ nhân kia, tâm tư rất sâu!”

Hoàn Nhan Bảo Châu lắc lư lên xuống, đầu tóc xõa ở trên người, tóc đen làm tôn lên thân thể trắng noãn, lộ ra vẻ chói mắt vô cùng. Thấy Hoàn Nhan Bảo Châu nói như vậy, Hoàn Nhan Hồng nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra nụ cười u ám , “Tâm tư sâu hơn nữa, cũng chỉ là một phụ nữ! Chẳng lẽ nàng còn có thể lật trời được hay sao ?”

“Nhưng mà. . . . . . Nhưng mà hoàng huynh có nàng, sẽ lạnh nhạt với ta. . . . . .”

Lời của Hoàng Nhan Bảo Châu lộ hết tâm ý với Hoàn Nhan Hồng, tay của hắn rời khỏi người Mộ Dung Thanh Liên, ôm lấy Hoàng Nhan Bảo Chân ở phía trêm , giữ nàng cố định, không để cho nàng tiếp tục, “Muội có phải hay không yêu Bổn cung rồi nữa?” Đôi mắt Hoàn Nhan Hồng tuy đẹp, nhưng chỉ là quá u tối, khiến hắn có vẻ âm hiểm . Nhưng mà, cái này cũng không ảnh hưởng sự mê luấn của Hoàng Nhan Bảo Châu hành cho hắn, giờ đây, Hoàn Nhan Bảo Châu đã hoàn toàn biến thành tình nô ( nô lệ tình dục) của Hoàng Nhan Hồng. Thấy Hoàn Nhan Hồng nói như vậy, Hoàn Nhan Bảo Châu biết điều gục ở trên người hắn, “Đúng vậy a, muội yêu hoàng huynh!”

“Ha ha ha ha!” Hoàn Nhan Hồng cười lớn, chợt đứng dậy rời khỏi thân thể Hoàn Nhan Bảo Châu.

“Hoàng huynh. . . . . .” Hoàn Nhan Bảo Châu vẻ mặt mê man nhìn Hoàn Nhan Hồng, không vì sao hắn đột nhiên dừng lại, chẳng lẽ là bởi vì nàng làm không tốt?

Hoàn Nhan Bảo Châu suy nghĩ lung tung không bao lâu, Hoàn Nhan Hồng đột nhiên đem nàng lật lại, đặt ở trên giường. Nàng há mồm vừa định la lên, trong cơ thể có thêm một ngọn lửa nóng, nóng bừng, khiến nàng không nhịn được hô lên.

“Nói, nói muội yêu Bổn cung! Bổn cung thích những lời này!” Hoàn Nhan Hồng đem phần gáy Hoàn Nhan Bảo Châu đặt tại trên giường, thân thể mãnh liệt tăng tốc, vẻ mặt điên cuồng khác thường.

“Muội yêu Hoàng huynh!” Mặc dù cổ cùng phía dưới đều có truyền đến đau đớn, nhưng là một loại cảm giác vừa đau lại vui vẻ, Hoàn Nhan Bảo Châu đắm chìm ở trong khoái cảm điên cuồng, tiếng thét trong miệng chói tai , gọi tên Hoàng Nhan Hồng.

Mà tiếng gọi của Hoàng Nhan Bảo Châu, càng thêm kích thích Hoàn Nhan Hồng, hai người chìm trong thế giới riêng của bọn hắn không coi ai ra gì..

Mặc dù gần đây, mấy ngày nay đã nhìn quen đối với hành động biến thái của huynh muội này , nhưng lần này thấy bọn họ như vậy, Mộ Dung Thanh Liên chịu không được. Thừa dịp hai người này vui vẻ quên mình, Mộ Dung Thanh Liên lén lút đứng lên, sờ tới một bình hoa lớn, rón rén bước trên mặt đất đến phía sau Hoàn Nhan Hồng.

“Loảng xoảng” một tiếng, Mộ Dung Thanh Liên hung hăng đem bình sứ nện ở trên đầu Hoàn Nhan Hồng .

“Tiện nhân!” Hoàn Nhan Hồng đang sung sướng, bị vật nặng đánh trúng, chỉ cảm thấy một cỗ nóng hầm hập đổ từ trên đầu của hắn chảy xuống, vừa sờ, mới biết được là máu.

“Ngươi ——”

Không đợi Hoàn Nhan Hồng xoay người, Mộ Dung Thanh Liên dùng sức khí lực toàn thân, một chưởng nhắm thẳng vào gáy Hoàn Nhan Hồng, lập tức, Hoàn Nhan Hồng liền mềm nhũn nằm ngã úp ở trên người Hoàn Nhan Bảo Châu .

“A ——” bị máu Hoàn Nhan Hồng rơi lên mặt, Hoàn Nhan Bảo Châu hét ầm lên. Mà tiếng kêu của nàng, đã kinh động mọi người ở bên ngoài..

Nói đến, cũng khéo.

Hôm nay, Hoàn Nhan Liệt không có thông báo cho bất luận kẻ nào, chỉ dẫn theo Kính Đức, hai người cùng nhau đến Đông Cung. Lý do Dư Thi Thi chết truyền đi trong kinh thành ngày càng mãnh liệt, ở trong thâm cung hắn nghe thấy ở nơi này có vấn đề, cho nên muốn tự mình tìm hiểu tình huống.

Đến Đông Cung, Hoàn Nhan Liệt nhìn linh đường cùng linh cữu của Dư Thi Thi, cũng là có chút thể diện, Hoàn Nhan Liệt còn gật đầu, cho đến khi hỏi Thái tử đâu, những cung nhân ở cửa này cũng bắt đầu lảng tránh lời hắn.

Mặc dù biết con mình có chút vô liêm sỉ, tốt xấu gì cũng là máu thịt của mình, cho nên Hoàn Nhan Liệt bình thường cũng là mắt nhắm mắt mở cho qua.

Nhưng mà bây giờ, Thái Tử Phi không có, Thái tử lại không biết đi đâu, tại sao tình cảm vợ chồng,người lạnh lùng vô tình như vậy , sao có thể làm Hoàng đế của một nữa? Điều này làm cho Hoàn Nhan Liệt có chút thất vọng đau khổ, lại thấy những người đó từ ngữ mập mờ, Hoàn Nhan Liệt sao lại không biết nơi này có vấn đề, lập tức quát lớn uy hiếp những người kia không được báo tin cho Hoàn Nhan Hồng, tự mình đi tới tẩm cung của Thái tử..

Vừa tới, chỉ nghe thấy một tiếng thét chói tai.

“Chuyện gì xảy ra?” Hoàn Nhan Liệt nghiêm túc hỏi, người bên cạnh không dám lên tiếng, Hoàn Nhan Liệt trực tiếp một cước đá văng cửa, đi vào liền gặp được một màn hèn mọn kinh khủng.

Dư Thi Thi vừa mới chết, Hoàng Nhan Hồng thân là phu quân của nàng lại cùng nữ nhân khác tầm hoan tác nhạc ( tìm hoan ái, tìm kiếm niềm vui), chuyện này nếu truyền đi, sẽ khiến cho ta nghĩ gì về Thái tử, làm sao tương lai còn coi trọng Thái tử?

“Vô liêm sỉ!” Hoàn Nhan Liệt tiến lên, ngăn Hoàn Nhan hồng, giơ tay định cho hắn một cái tát. Khi nhìn thấy phía dưới Hoàng Nhan Hồng, là Hoàng Nhan Bảo Châu thân không một mảnh vải, Hoàn Nhan Liệt hoàn toàn ngất.

Đây là chuyện gì xảy ra? Con trai của mình, cùng nữ nhi mình, lại ở trong Đông Cung làm chuyện tằng tựu ( quan hệ nam nữ bất chính ) như vậy?

Nhìn thấy cảnh trước mắt, giống như một đạo sét đánh, khiến toàn thân Hoàn Nhan Liệt bất động.

“Phụ hoàng tha mạng!” Hoàn Nhan Bảo Châu thấy Hoàng Nhan Liệt một thân long bào ở trước mặt, cũng bị dọa , vội vàng giật y phục che thân mình lại, há miệng run rẩy bò trên mặt đất, quỳ gối trước mặt Hoàn Nhan Liệt , “Phụ hoàng tha mạng! Là hoàng huynh ép buộc con!”

Hoàn Nhan Hồng bởi vì trên đầu bị vật nặng tập kích, đầu chaáng váng mờ mịt, mà một bạt tai của Hoàng Nhan Liệt ra tay cũng độc, hoàn toàn đánh hắn ngất xỉu luôn, cho nên không nghe thấy lời mà Hoàn Nhan Bảo Châu nói…, nếu như nghe được, hắn nhất định sẽ nổi trận lôi đình. Mới vừa rồi còn mở miệng một tiếng ‘muội yêu hoàng huynh’ , lúc này lại đem mọi chuyện đổ lên trên người hắn, nữ nhân này quá đê tiện rồi!

“Ngươi, các ngươi ——”nghe Hoàn Nhan Bảo Châu nói như vậy, Hoàn Nhan Liệt hoang mang một trận, Kính Đức vội vàng tiến lên đỡ lấy Hoàn Nhan Liệt, “Vạn tuế gia, vạn tuế gia. . . . . .”

Qua một lúc lâu, Hoàn Nhan Liệt mới tỉnh táo lại.”Người đâu, đem đứa súc sinh này giam lại cho trẫm! Còn có các nàng ——” Hoàn Nhan Liệt chỉ vào Hoàn Nhan Bảo Châu cùng Mộ Dung Thanh Liên, “Cũng bị giam lại! Trẫm muốn đích thân thẩm vấn!”

Cũng không biết là người nào, để lộ ra tin đồn. Chuyện tình Thái tử cùng Hoàng muội dâm loạn, chỉ trong một buổi chiều, liền truyền khắp cả kinh thành. Lúc trước mọi người còn đang nghị luận vì sao Thái tử phi chết đi, lúc này liền lập tức bị tin tức giật mình này làm cho chấn động mạnh.

Vụ bê bối này của Hoàng thất, đẩy Hoàn Nhan Hồng tới đỉnh lời đồn đại, rất nhiều người “Thông minh” đã phát hiện ra”Chân tướng”, tất cả mọi người cho là nhất định là Thái Tử Phi bắt gặp chuyện bất chính của hai huynh muội này, cho nên mới bị Thái tử Hoàn Nhan Hồng giết người diệt khẩu.

Trong lúc nhất thời, phố lớn ngõ nhỏ kinh thành, lưu truyền chuyện xưa của Hoàn Nhan Hồng cùng Hoàn Nhan Bảo Châu . Trong đầu bách tính YY ( ảo tưởng) vô hạn, ảo tưởng vị Thái tử gia này cùng Hoàng muội của mình mây mưa ( ý chuyện xxx nam nữ ) như thế nào, bị Hoàng thượng bắt được tại trận như thế nào . . . . . .

Trong điện Tĩnh Tâm, Hoàn Nhan Nghị cười híp cả mắt, “Mẫu phi, làm sao người biết Hoàng huynh cùng Hoàng muội có gian tình?”

“Ha hả, nhìn là biết! Bổn cung ngồi ở vị trí này lâu như vậy, hạng người gì chưa từng thấy, có dạng chuyện gì chưa trải qua. Hôm kia hai người bọn họ tới, ánh mắt Bảo Châu cùng Nhan Liệt giống nhau.. Bổn cung sai người đi tìm hiểu một chút, gần đây công chúa Bảo Châu thường xuyên chạy đến Đông Cung.”

“Bảo Châu từ nhỏ kiêu căng, không qua lại cùng Thái tử. Nhưng mà kể từ khi cuộc thi tứ quốc tranh bá, sau khi nàng trở về từ Ung Châu, cũng có cái gì không đúng, hơn nữa cùng Hoàng Nhan Hồng càng ngày càng thân thiết. Bổn cung phái người đi điều tra, công chúa thường nghỉ đêm ở Đông Cung. Con nói xem, điều này có thể có chuyện tốt gì đây!”

Nghe Lâm Khả Tâm nói, Hoàn Nhan Nghị lộ ra một nụ cười sâu xa, “Lần này mẫu phi đã thiệt thòi rồi, nếu không phải như vậy, nhi thần cho Thái tử một vố. Huynh muội loạn luân, chỉ riêng điểm này, hắn không giữ nổi ngôi vị Thái tử rồi.”

“Nghị nhi, một ngày chưa phế Thái tử, lòng của con một ngày chưa được buông lỏng. Chỉ khi hắn hoàn toàn sụp đổ rồi, chúng ta mới có thể ăn mừng.”

Nhìn thấy nhi tử cao hứng, Lâm Khả Tâm không nhịn được ở bên cạnh nhắc nhở .”Con chẳng những không thể cao hứng, ngược lại bộ dáng phải giả vờ lo lắng ,còn muốn con vì Hoàng huynh mà cầu tình, ở trước mặt phụ hoàng con để lại ấn tượng tốt. So sánh hai bên, rốt cuộc ai mới là người kế thừa ngôi vị Hoàng đế thích hợp nhất, phụ hoàng con tự nhiên biết.”

“Dạ! Nhi thần cám ơn mẫu phi dạy bảo!” Mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng Hoàng Nhan Nghị thực sự rất là cao hứng. Trước kia Hoàn Nhan hồng ỷ vào thân phận Thái tử của mình, không ít lần ngáng chân hắn , như này rất tốt, hắn lại xảy ra chuyện huynh muội loạn luân, còn bị phụ hoàng bắt được tại chỗ, chỉ sợ không thể chuyển mình được.

Lâm Khả Tâm lại không biết ý nghĩ con mình, trong lòng không nhịn được có chút lo lắng. Hoàn Nhan Nghị mặc dù biểu hiện không tệ, nhưng vẫn là có chút non nớt, gặp phải chuyện thiếu kiên nhẫn. Nhưng mà có mẫu phi là nàng che chở , tuyệt đối sẽ không để cho ngôi vị Hoàng đế rơi vào ở trong tay người khác.

“Đúng rồi, Nghị nhi, gần đây đệ đệ con đang làm cái gì vậy?”

“A Khang lúc trước thường đi đến phủ Nam Lân Vương, gần đây Phượng Thương cùng Phượng Thất Thất không có ở đấy, hắn cũng ở lại trong phủ, cũng không đi đâu.” Nhắc tới đệ đệ quần áo lụa là vô năng của hắn, trong mắt Hoàn Nhan Nghị rõ ràng hiện lên một tia khinh miệt rõ ràng. Hắn và Hoàn Nhan Khang mặc dù là một mẹ sinh ra, nhưng mà hắn xem thường đệ đệ vô dụng của chính hắn.Mỗi ngày cợt nhả , dường như không có chút đứng đắn nào, có đệ đệ như vậy thật là mất mặt.

“Mẫu phi, con cảm thấy tình cảm của Phượng Thương và Phượng Thất Thất có chút không tầm thường. Những ngày qua Phượng Thương không xuất hiện, hình như là mang theo Phượng Thất Thất đi ra ngoài du sơn ngoạn thủy. Bọn họ, chẳng lẽ là cũng muốn loạn luân sao! Nếu là như vậy, chờ cơ hội đến, sẽ một lần vặn ngã!”

Phương pháp của Hoàng Nhan Nghị, Lâm Khả Tâm không quá đồng ý, mặc dù tình cảm của Phượng Thương cùng Phượng Thất so ra thật đúng không tầm thường, nhưng mà sao có thể so sánh Phượng Thương cùng Thái tử, “Nghị nhi, trước đừng động đến Phượng Thương, con chưa phải là đối thủ của hắn!”

Đối với câu lời khuyên này của Lâm Khả Tâm, dường như Hoàn Nhan Nghị cũng không để trong lòng. Ngoài miệng đáp ứng Lâm Khả Tâm, rồi khi Hoàn Nhan Nghị xuất cung, lại tìm tâm phúc của mình tới.

“Điện hạ, ngài muốn giết Phượng Thương?”Tôn Hưng vừa nghe xong ý nghĩ của Hoàn Nhan Nghị, liền sửng sốt, “Điện hạ, Nam Lân vương cũng không phải là người bình thường đâu! Chưa nói tới Ưng kỵ quân dưới tay hắn, chỉ nói đến bản thân hắn, thân thủ không tầm thường. Điện hạ, giết Phượng Thương cũng không phải là trò đùa trẻ con, không phải là chuyện tầm thường, kính xin điện hạ nghĩ lại!”

Lời của Tôn Hưng cùng Lâm Khả Tâm giống nhau, khiếncho Hoàn Nhan Nghị không nhịn được nhíu mi.

“Bổn điện hạ nuôi ngươi, không phải là để tới nâng người khác diệt uy phong ý chí của mình! Cũng không phải là muốn ngươi động thủ, chẳng lẽ ngươi không biết tìm sát thủ sao! Động não heo của ngươi có được hay không! Bổn điện hạ không phải là cùng Phượng Thương quyết chiến sa trường, bổn điện hạ muốn chơi ám sát!”

Bị Hoàn Nhan Nghị chửi rủa mộthồi, mặc dù Tôn Hưng không có cam tâm tình nguyện, nhưng đối phương là chủ tử, hắn không thể phản bác.

“Điện hạ nếu quả thật muốn tìm sát thủ ám sát Phượng Thương, ta đề nghị vào đêm trăng tròn mười lăm. Nghe nói vào đêm trăng tròn công lực của Quỷ Vương là yếu nhất , lúc đó giết hắn, là dễ thành công nhất.”

“Cái này không cần ngươi nói, bổn điện hạ tự nhiên biết. Ta hỏi ngươi, hiện tại trong tổ chức ám sát lợi hại nhất trong gia hồ, là gì?”

“Ma Vực cùng Phật sinh môn không phân cao thấp. Chẳng qua là Ma Vực chuyên dùng độc, giết người vô hình, thích khách Ma Vực lại càng nổi tiếng giang hồ.”

Nghe Tôn Hưng nói như vậy, Hoàn Nhan Nghị đã hiểu hoàn toàn. Nghĩ một lát, Hoàn Nhan Nghị ra lệnh cho Tôn Hưng, “Tìm Ma Vực! Nếu sát thủ Ma Vực lợi hại nhất, thì cho năm ngàn hoàng kim!Bổn điện hạ muốn đầu của Phượng Thương!”

“Vâng ——” Tôn Hưng biết, cho dù hắn khuyên nhue thế nào,ý củ Hoàn Nhan Nghị đã quyết, chỉ có thể dựa theo ý tứ của hắn mà làm.

Khi Vô Tình xuất hiện ở trước mặt Mộ Dung Thất Thất, bọn họ đã hưởng thụ cuộc sống hạnh phúc được bảy ngày tại thị trấn nhỏ..

Trong bảy ngày này, Phượng Thương cùng Mộ Dung Thất Thất giống như vợ chồng bình thường , như hình với bóng, cùng nhau nhìn mặt trời mọc mặt trời lặn. Buổi sáng hai người tay trong tay đi ra ngoài mua thức ăn, sau khi trở về Mộ Dung Thất Thất rửa rau, Phượng Thương nấu cơm, cuộc sống trôi qua bình thường, đơn giản, nhưng vô cùng ấm áp.

“Tiểu thư, có người trả nhiều hoàng kim muốn đầu của cô gia.” Vô Tình cung kính đứng ở trước mặt Mộ Dung Thất Thất, nói đại khái một chút về chuyện Hoàn Nhan Nghị tìm đến cửa, muốn trong đêm trăng tròn giết Phượng Thương.

“Bao nhiêu tiền?” Mộ Dung Thất Thất lười biếng rúc vào trong ngực Phượng Thương. Muốn người của nàng giết Phượng Thương? Trong đầu Hoàn Nhan Nghị chứa phân sao! Sao ra khỏi cửa không nghe ngóng một chút a!

“Năm ngàn hoàng kim.”

Vừa nghe chỉ có năm ngàn hoàng kim, Mộ Dung Thất Thất”Xì” một tiếng rồi cười , ngẩng đầu lên nhìn Phượng Thương, “Không nghĩ tới đại danh Nam Lân Vương đỉnh đỉnh , giá trị chỉ có năm ngàn lượng, thật là. . . . . . quá rẻ.”

“Thương, nếu không, chàng cho ta một vạn hoàng kim, chuyện này cứ định như vậy đi! Người của ta báo tin , ít nhất cũng cho một chút tiền để cho bọn họ uống rượu a!” ngón tay Mộ Dung Thất Thất ở trong lòng bàn tay Phượng Thương bật lên , tựa như múa ballet ( ba lê)..

Tê ngứa trong lòng bàn tay truyền đế, Phượng Thương bắt được ngón tay mềm mại của Mộ Dung Thất Thất, đem tay nhỏ bé của nàng đặt ở khóe miệng, hôn hít, “Nếu như ta nói không thì sao?”

“Được lắm!” Mộ Dung Thất Thất rút tay ra, quay đầu lại nhìn về phía Vô Tình, “VôTình, phát ra‘ truy mệnh phù’, phần thưởng giết được Quỷ Vương thưởng ngàn lượng hoàng kim , cộng thêm ‘ đệ nhất sát thủ của năm ’.”

Nghe lời tiểu thư nhà mình nói…, trên mặt Vô Tình vốn là không hiểu cảm, giờ có thêm một chút co giật .”Tiểu thư, thật không?”

“Ha hả, dĩ nhiên là thật . . . . . .” Mộ Dung Thất Thất nói còn chưa dứt lời, môi Phượng Thương đã ngậm vành tai của nàng, đảo quanh đầu lưỡi ở bên tai Mộ Dung Thất Thất, Phượng Thương bế nàng lên, “Khanh Khanh, chẳng lẽ muốn mưu sát chồng?”

“Thương ——” Mộ Dung Thất Thất gọi một tiếng kéo dài thật dài, “Nếu không như vậy, ta làm sao hồng hạnh xuất tường đây!”

Một câu “Hồng hạnh xuất tường”, khiến cho Phượng Thương hoàn toàn nổi giận. Bỏ lại Vô Tình, hắn ôm Mộ Dung Thất Thất đi thẳng về trong phòng.”Chắc chắn là vi phu chưa thỏa mãn Khanh Khanh, cho nên Khanh Khanh mới nghĩ tới người khác. Xem ra thương yêu ( %#$% – hình ảnh 18+) của ta , quá mức ôn nhu, hôm nay không để cho Khanh Khanh biết rõ về ta một chút, nhất định sẽ cho là ta vô dụng, mà tựa đầu ở trong lòng người khác.”

“Đừng. . . . . . Ha hả, thật là nhột. . . . . . Đừng, ta là nói giỡn . . . . . .”

Giờ Mộ Dung Thất Thất cầu xin tha thứ, Phượng Thương nào chịu nghe theo. Giờ đây thủ đoạn cởi áo của hắn càng ngày càng thuần thục, Mộ Dung Thất Thất một câu cầu xin tha thứ còn chưa nói hết, đã trần chuồng ở trước mặt Phượng Thương.

Mặc dù đã nhiều lần thân mật, đã không phải là lần đầu tiên nhìn thấy Mộ Dung Thất Thất đẹp , Phượng Thương vẫn là không nhịn được khẽ thở dài một tiếng. Cô gái này, nhất định là trời cao phái nàng tới hành hạ mình.

Sói đói vồ mồi, hậu quả có thể biết được. Mãi cho đến buổi tối, Mộ Dung Thất Thất vẫn không xuất hiện. Phượng Thương đi ra ngoài, Vô Tình đã làm xong thức ăn, còn chuẩn bị rượu rồi.

Hai nam nhân cũng không nói quan hệ chủ tớ, trực tiếp ngồi xuống, ăn miếng thịt bự, uống ngụm rượu lớn.

Vô Vình đối với Phượng Thương vốn hiểu rõ lắm, bây giờ nhìn hắn cũng là người sảng khoái, khóe miệng lộ ra một nụ cười nhợt nhạt, xem ra tiểu thư không có tìm lầm người.

Vài chén rượu qua đi, Vô Tình đã say, cũng nói vài lời.

“Lúc tiểu thư mới tới, vẫn không chịu nói. Mỗi ngày chẳng qua là đi theo Ma Tôn đại nhân tập võ, một khắc chưa từng ở không. Khi đó, tiểu thư mới mười tuổi, nhưng trong mắt lại có vẻ vô tình cùng lãnh mạc ( thờ ơ lạnh nhạt) .”

“Ma Tôn đại nhân rất thương yêu tiểu thư, muốn trêu chọc để nàng nói chuyện, có thể không để ý đến hắn làm mặt quỷ, hay là như thế nào, tiểu thư cũng là một bộ dạng lạnh như băng, hai mắt trống rỗng, ánh mắt rõ ràng rơi vào trên người của ngài, nhưng trong mắt không có ngài, khiến người ta đau lòng. Sau qua hai năm, tiểu thư mới bắt đầu từ từ nói chuyện , sau, tính cách cũng dần dần cởi mở . Đến lúc Ma Tôn đại nhân qua đời, tiểu thư cũng trông coi Ma Vực.”

Phượng Thương chưa bao giờ biết Mộ Dung Thất Thất có quá khứ như vậy, vừa nghĩ tới bộ dáng Mộ Dung Thất Thất lúc mười tuổi mỗi ngày trầm mặc không nói, ngực Phượng Thương như đau đớn. “Tiểu thư là bảo bối của Ma Vực chúng tôi, lúc trước nghe nói tiểu thư muốn gả cho ngài, ta cực kỳ phản đối. Trong mắt của ta, tiểu thư chính là muội muội của ta , ta không muốn nàng chịu chút ủy khuất nào, đã có lúc , ta còn muốn giết ngài. . . . . .”

Vô Tình thẳng thắn nội tâm của mình như vậy, Phượng Thương cũng thấy bội phục người ở trước mắt này. Tên là Vô Tình , cũng là người trọng tình trọng nghĩa nhất.

“Nhưng mà, kể từ khi tiểu thư cùng ngài ở cùng nhau, trên mặt nàng nụ cười càng ngày càng nhiều hơn, thấy tiểu thư hạnh phúc, mọi người chúng ta cũng rất vui vẻ. Những năm này, tiểu thư vì Ma Vực, chịu thật nhiều khổ cực, chịu rất nhiều ủy khuất, Ma Vực chúng tôi nợ tiểu thư.. Cho nên, hạnh phúc của tiểu thư, so với mạng sống của tối chúng tôi còn quan trọng hơn nhiều!”

“Ta hiểu.” Phượng Thương hiểu ý tứ trong lời nói của Vô Tình, đáp lại lời Vô Tình , coi hắn là đại diện của Ma Vực, đưa ra hứa hẹn, “Ta sẽ yêu nàng giống như yêu đôi mắt của mình.”

Vô Tình nhìn chằm chằm vào ánh mắt Phượng Thương, trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng gật đầu, “Ngài tốt nhất nhớ kỹ lời hứa hôm nay. Tiểu thư trọng tình, nếu ngài phụ tiểu thư, nàng nhất định tình nguyện đi thật xa, cũng sẽ không động tới ngài chút nào. Chẳng qua là, tiểu thư như thế, chúng ta sẽ không bỏ qua. Tổn thương tiểu thư, dù Ma Vực chỉ còn lạ một người cuối cùng, cũng sẽ vì báo thù cho tiểu thư mà giết ngài!”

Nói xong, Vô Tình một ngụm uống hết rượu trong chén, hướng đáy chén về phía Phượng Thương. Phượng Thương cười một tiếng, cũng uống một hơi cạn sạch. Hứa hẹn giữa nam nhân, hết thảy đều không cần nói lời nào.

Sau, Vô Tình cùng Phượng Thương nói cặn kẽ chiều hướng gần đây ở kinh thành, đặc biệt là chuyện mờ ám trong Hoàng Thất.

“Ta biết, ngài không muốn đem tiểu thư đẩy vào trong vòng nước xoáy vẩn đục, chẳng qua là, ngài trốn tránh , chuyện gì tới cuối cùng sẽ tới. Hi vọng khi gặp phải nguy hiểm , nngài có thể giống như lời ngài nói, bảo vệ tiểu thư của chúng ta. . . . . . Mặc dù, tiểu thư có lẽ không cần ngài bảo vệ.”

Lúc Vô Tình rời đi, trời lờ mờ sáng, nhìn bóng lưng Vô Tình, Phượng Thương cảm thấy là hắn đúng là một hán tử ( trong câu nam tử hán đại trượng phu ), hơn nữa, là một người đáng khâm phục. Chuyện tình trong kinh thành đến có chút quá nhanh, vượt qua dự liệu của hắn. Chẳng qua là, nếu sớm muộn gì cũng sẽ đến, hắn sao không thẳng thắn đón nhận lấy đây!

“Thương, sao thế?” Tỉnh ngủ rồi Mộ Dung Thất Thất xuất hiện ở phía sau Phượng Thương , hai cánh tay từ phía sau nàng ôm lấy hắn.

Phượng Thương không có giấu diếm Mộ Dung Thất Thất, mà là đem tin tức Vô Tình truyền đến nói cho nàng, “Khanh Khanh, nàng cảm thấy chúng ta nên làm như thế nào?”

“Làm như thế nào? Tiếp tục hưởng tuần trăng mật! Chuyện của Hoàng gia , cùng chúng ta không liên quan. Nếu hai vị hoàng tử thích làm, để cho bọn họ náo đi. Ngao cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Không bằng, chúng ta cứ yên lặng theo dõi diễn biến, làm người ngoài cuộc tốt hơn!”

Mấy câu nói đơn giản của Mộ Dung Thất Thất, khiến cho Phượng Thương biết rằng cô gái nhỏ này thông tuệ thế nào, nàng tựa như con giun trong bụng hắn, đem chuyện tranh đoạt hoàng quyền phân tích chính xác, thật sự chính xác. Thật là, được vợ như thế, chồng còn có đòi hỏi gì hơn!

“Nếu Khanh Khanh nói như vậy, vi phu không thể làm gì khác hơn là tuân theo lệnh của phu nhân! Phong cảnh trấn nhỏ đẹp như vậy,chúng ta ở thêm vài ngày nữa!”

Hai người này, quyết định là người cuộc xem cuộc vui. Trong Cung Lí bên tai Hoàng thái hậu Đông Phương Lam bị tiếng khóc không ngừng của hoàng hậu làm ầm ĩ.

“Mẫu hậu, Hồng Nhi nhất định là bị hãm hại! Hắn bình thường là người thế nào, ngài còn không rõ ràng sao! Mẫu hậu, nhất định là có người ghen tỵ với mẫu tử, cho nên bố trí bẫy rập, mục đích đúng là vì vị trí Thái tử của Hồng Nhi!”

Lý Băng khóc đỏ tròng mắt, hoàn toàn không thấy vẻ đoan trang bình thường. Hoàn Nhan hồng bị Hoàn Nhan Liệt giam lại, ngay cả Hoàng hậu là nàng, Hoàn Nhan Liệt cũng không cho đi thăm. Còn nói, nếu như nàng đi thăm hỏi Hoàn Nhan Hồng, thì sẽ lột bỏ mũ phượng của nàng, cho nên Lý Băng mới náo đến Đông Phương Lam.

“Ngươi ở nơi này của ai gia khóc lóc cũng vô dụng, chuyện này là Hoàng thượng tận mắt nhìn thấy, cũng không phải là người khác truyền tin.” Đông Phương Lam cũng bị hành động khó coi của Hoàng Nhan Hồng làm cho tức giận, ngươi thích nữ nhân gì không thích, thế nhưng lại với muội muội thân sinh ( ruột thịt). . . . . . Ai, thật là bất hạnh của Hoàng thất a!

“Mẫu hậu, ngài nhất định phải giúp nô tì! Nha đầu Bảo Châu kia nhất định là Hồng Nhi bị nàng ép buộc, Hồng Nhi làm sao làm ra chuyện huynh muội loạn luân như vậy đây! Nô tì thấy, chuyện này là Bảo Châu cùng vị ở điện Tĩnh Tâm kia thông đồng dựng lên!”

Lý Băng luôn miệng nói là do Lâm Khả Tâm ở phía sau lưng làm chuyện xấu, khiến cho Đông Phương Lam không nhịn được đau đầu. Hai nữ nhân này trong cung tranh đấu đã không phải là một hai ngày rồi, nói đến nói đi, còn không phải là vì ngôi vị hoàng đế. Chẳng lẽ vị trí kia thật tốt như vậy sao?

“Chuyện này, ai gia mặc kệ, cũng không cần biết. Ai gia già rồi, đã sớm không quan tâm những thứ này. . . . . .” Đông Phương Lam phất phất tay, để cho Thanh Cô tiễn khách.

“Mẫu hậu, Hoàng thượng vẫn rất hiếu đạo ( hiếu thảo), hắn nhất định sẽ nghe lời ngài! Ô ô, nô tì chỉ có một đứa con trai là Hồng Nhi, nếu hắn có gặp chuyện gì không may , nô tì cũng không muốn sống nữa!” Đông Phương Lam không chịu giúp đỡ ,Lý Băng cũng không ngạc nhiên, nhưng nàng không cam lòng nhìn con mình cùng ngôi vị Thái tử của con bị hủy như vậy.

Lập tức, Lý Băng quỳ gối trước mặt Đông Phương Lam, vừa dập đầu vừa rơi lệ, bộ dáng vô cùng đáng thương, nói chung bà mẹ trên đời cũng sẽ như thế. Chẳng qua là, chuyện này cùng ngôi vị hoàng đế có liên quan, Đông Phương Lam không thể giúp.

Hoàn Nhan Hồng tuy là thái tử, nhưng là ngôn hành ( lời nói cùng hành động )cử chỉ của hắn, căn bản cũng không có tư thái của bậc Quân vương. Người như vậy nếu như làm Hoàng thượng, chịu khổ chính là dân chúng. Đông Phương Lam không thể bởi vì thương yêu tôn tử ( cháu trai) , mà không để ý tới quốc gia cùng bách tính.

Ngôi vị hoàng đế, nên để cho người thích hợp làm, Hoàn Nhan Hồng không thích hợp, vậy thì nên để cho người có tài đức hơn.

Ý nghĩ Đông Phương Lam, cùng ý của Hoàng Nhan Liệt đều giống nhau. Giam Hoàng Nhan Hồng mấy ngày , Hoàn Nhan Liệt rốt cục xuất hiện ở trước mặt hắn, nhìn mặt nhi tử chán chường, Hoàn Nhan Liệt có một chút tiếc rèn sắt không thành thép.

“Biết mình sai chuyện gì chưa ?”

“Nhi thần không biết.” Trên đầu Hoàng Nhan Hồng quấn bằng , mặc dù bị giam cầm , nhưng là đãi ngộ cũng không khác biệt, cho nên khí sắc không có xấu lắm.

“Ngươi làm chuyện như vậy với muội muội của mình, ngươi còn không có sai?” Thấy Hoàn Nhan Hồng làm ra vẻ mặt không sao cả, Hoàn Nhan Liệt rất tức giận. Bởi vì kích động, gân xanh trên tay lộ ra ngoài, từng đoạn, hết sức rõ ràng.

“Ha ha ha ha!” Bị cha của mình nói như vậy, Hoàn Nhan Hồng cười ha hả, khóe mắt cười ra nước mắt, hắn tự tay lau nước mắt, ánh mắt nhìn chăm chú người mặc long bào trước mắt.

“Phụ hoàng, phiền toái người nhìn rõ, nữ nhân kia cóp chút nào giốngBảo Châu? Nàng chỉ là đeo một tấm mặt nạ da người mà thôi! Ha ha ha!”

Lời nói của Hoàn Nhan Hồng …, làm cho Hoàn Nhan Liệt giật mình, gật đầu, Kính Đức lập tức đi sang phòng sát vách, không đầy một khắc, Kính Đức quả nhiên giật được một tấm mặt nạ da người, đưa cho Hoàn Nhan Liệt.

“Thấy không, phụ hoàng! Đây là mặt nạ da người! Nhi thần mặc dù biết rõ là đã học tính loạn luân của phụ hoàng, nhưng mà nhi thần không có muội muội là mỹ nhân đệ nhất thiên hạ như vậy!”

## 92. Chương 99

Chương 99: Tranh giành ngôi vị thái tử

“Ngươi nói cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa!” lời nói của Hoàn Nhan Hồng đã thực sự kích thích Hoàn Nhan Liệt, hắn trăm triệu lần cũng không nghĩ thái tử của mình sẽ nói ra những lời như vậy.

“Phụ hoàng, chẳng lẽ lời nhi thần nói chưa đủ rõ ràng sao? Nhi thần cho dù loạn luân, cũng là di truyền từ phụ hoàng ngài a ——”

“Ba ——”

Hoàn Nhan Hồng chưa nói xong, Hoàn Nhan Liệt đã giơ tay, hung hăng tát hắn một cái, cảm nhận được mùi vị máu tanh trong miệng, Hoàn Nhan Hồng cười “Ha hả” một tiếng, chà chà vết máu ở khóe miệng, rồi ánh mắt hắn nhìn Hoàn Nhan Liệt càng thêm khiêu khích.

“Nhi thần nói không đúng sao? Là ai cầm cái yếm của Hoàng cô\* rồi làm những trò dơ bẩn? Là ai giấu nhiều nữ nhân có dung mạo giống với Hoàng cô ở Trường Thu Cung? Là ai đã lên kế hoạch cho sự tình ở Nhạn Đãng Sơn. . . . . . Những việc này, không cần nhi thần phải nói, trong lòng người hẳn là hiểu rõ nhất rồi chứ!”

“Khốn kiếp!”

Hoàn Nhan Liệt giận dữ, không nghĩ rằng sau khi nghe xong 2 chữ “khốn khiếp”, Hoàn Nhan Hồng lại càng cười vui vẻ hơn, “Phụ hoàng, coi như người nói đúng! Một nam nhân đối với muội muội mình thèm thuồng như vậy, đúng thực là một kẻ khốn khiếp!”

Lời nói của Hoàn Nhan Hồng, khiến cho Kính Đức đứng ở bên cạnh không khỏi toát mồ hôi thay hắn. Tâm tư của hoàng thượng đối với Minh Nguyệt công chúa, vẫn luôn là chuyện ngài kiêng kỵ nhất. Đúng lúc này lại bị thái tử trực tiếp nói thẳng ra, đây chẳng phải là giáng thẳng một đòn vào mặt Hoàn Nhan Liệt hay sao!

Khắp thiên hạ này, cái mà nam nhân coi trọng nhất chính là thể diện, chưa kể đây còn là vua của một nước!

Minh Nguyệt công chúa là gì đây? Nói theo kiểu văn chương thì chính là nốt chu sa trên ngực của hoàng thượng (thực ra là nốt ruồi nhưng tác giả đang nói theo kiểu văn chương…^^…cho nên cứ gọi là nốt chu sa cho nó sang) Nếu mà ngài biết được chuyện này, thì ngài tốt nhất là nên bảo vệ bí mật ấy, cắn chặt răng lại cái gì cũng không nói, cố gắng làm cho thật tốt cương vị thái tử của mình, đó mới là cách thông minh nhất. Giờ đây, tất cả đều bị ngài nói toạc ra, đây rõ ràng là kích thích hoàng thượng mà!

Sau khi nghe lời Hoàn Nhan Hồng nói, vẻ mặt hoàng thượng do tức giận mà dần dần trở nên nguội lạnh, cuối cùng trở nên lạnh lẽo.

“Kính Đức, tuyên chỉ, thái tử vô đức, ngang bướng vô cùng, đã phụ kỳ vọng của trẫm, trẫm nhiều lần châm chước, nhưng nay quyết định phế truất thái tử, phong Bắc Tĩnh Vương, giam cầm Nam uyển, suốt đời không được đi ra ngoài. . . . . .”

Kính Đức dù sao cũng chỉ là nô tài, mặc dù trong lòng hắn thấy hình phạt này có hơi nghiêm khắc, nhưng hắn biết tính hoàng thượng. Đừng nói là hành vi cử chỉ của thái tử có chút không tốt, cho dù Hoàn Nhan Hồng được lòng dân chúng, có uy danh, nhưng hắn lại đem tình cảm của Hoàn Nhan Liệt đối với Hoàn Nhan Minh Nguyệt nói ra như vậy, quả thực là tự tìm đường chết.

Bị phế truất, điều này Hoàn Nhan Hồng đã lường trước được, nhưng khi nghe tới câu cuối “cầm tù suốt đời ở Nam Uyển”, Hoàn Nhan Hồng cười lên ha hả. Giam cầm suốt đời? Hạn chế tự do của hắn? Vậy không bằng giết luôn hắn cho rồi!

“Phụ hoàng, nửa đêm tỉnh mộng, trong lòng của người có thấy thẹn không? Nhạn Đãng sơn, Bắc Chu quốc hai mươi vạn binh sĩ, chỉ bởi vì dục vọng cá nhân của người, mà toàn bộ bị chôn vùi tánh mạng, hai mươi vạn gia đình cửa nát nhà tan, hai mươi vạn cô hồn dã quỷ, phụ hoàng, trong lòng của người có thấy cắn rứt không, có sợ bọn họ đến lấy mạng người hay không? Đây chính là vị quân vương mà bọn họ 1 lòng trung thành, chính là hoàng thượng của bọn họ đó!”

“Điện hạ ——” thấy Hoàn Nhan hồng rõ ràng là muốn chết, Kính Đức không nhịn được đã mở miệng, lại bị Hoàn Nhan Liệt ngăn lại, “Để cho hắn nói, trẫm trái lại lại muốn nghe cho rõ ràng, để xem rốt cuộc hắn muốn nói cái gì!”

“Ha ha ha!” Thấy hoàn nhan liệt vẫn ra vẻ đứng đắn trước mặt mình, Hoàn Nhan hồng lần nữa cười to, bật cười chảy nước mắt.

“Phụ hoàng, ngài sủng ái huynh muội Phượng gia như vậy, nếu như bọn họ biết được người là hung thủ sát hại cha mẹ họ, người nói xem, đao trong tay Phượng Thương có thể nào vì được người sủng ái bao năm qua, mà đối với người hạ thủ lưu tình? Còn có Phượng Thất Thất, nàng cùng Hoàng cô lớn lên giống nhau như vậy, có thật là người một chút ý nghĩ cũng không có?”

“Trẫm không có cái ý nghĩ xấu xa như ngươi.” Hoàn Nhan Liệt chưa từng nghĩ chuyển tình cảm đó sang Mộ Dung Thất Thất. Người trong lòng hắn là Hoàn Nhan Minh Nguyệt, cho dù nội tâm của hắn méo mó như thế nào chăng nữa, vẫn có thể phân biệt rõ ràng muội muội cùng nữ nhi của muội muội (1) là khác nhau.

“Nhi thần có ý nghĩ xấu xa ư?”

Hoàn Nhan hồng ngưng cười to, khóe miệng lộ ra ý cười châm chọc, “Quả thực là nhi thần rất xấu xa. Nhưng nhi thần cũng là do người sinh, nhi thần còn không phải là được di truyền một nửa từ người sao—”

“Đủ rồi!”

Hoàn Nhan Liệt híp mắt, vẻ mặt thâm trầm trước nay chưa từng có, “Trẫm thừa nhận, trẫm thích hoàng muội của mình, cũng vì vậy đã làm rất nhiều chuyện sai. Nhưng trẫm chưa bao giờ hối hận qua! Hơn nữa, lỗi của trẫm không phải là để ngươi sống buông thả rồi lấy đó làm cớ cho sai lầm của mình! Hồng nhi, ngươi khiến trẫm quá thất vọng ——”

Lưu lại những lời này, Hoàn Nhan Liệt cùng Kính Đức rời khỏi, nhìn cánh cửa nặng nề bị đóng lại, Hoàn Nhan hồng cười, chỉ là cười nhếch một bên mép, một bên khóe mắt đã rơi lệ.

Phụ hoàng, người biết không! Nhi thần đã từng sùng bái người biết bao nhiêu! Bắc Chu quốc ở trong tay người mà trở nên cường đại, người giống như một anh hùng, là thần tượng của nhi thần. Nhi thần đã hi vọng biết bao nhiêu mình có thể giống như người, đem cờ của Bắc Chu quốc, cắm trên khắp đại lục, để cho đại lục trở thành thiên hạ của Hoàn Nhan gia . . . . .

Cho đến khi, nhi thần nghe lén lời nói của người…, biết được bí mật nội tâm của người, hình tượng cao lớn của người trong lòng nhi thần tức khắc sụp đổ.

Phụ hoàng, nhi thần không phải là không muốn làm một thái tử tốt, nhi thần chẳng qua là không có cách nào, không cách nào tiếp nhận một phụ thân như người. . . . . .

Hoàn Nhan Liệt, hiển nhiên không hiểu ý nghĩ Hoàn Nhan Hồng. Điều mà bây giờ hắn đang nghĩ chính là tìm ra cách để đem chuyện này giải quyết một cánh nhanh gọn và sạch sẽ nhất.

Phượng thương cùng Mộ Dung Thất Thất không có ở kinh thành, đây là chuyện tốt. Hắn không muốn có bất cứ tin đồn gì truyền tới tai hai người họ. Khi ở trước mặt bọn họ, ít nhất là trước mặt Mộ Dung Thất Thất, hắn muốn sắm vai một nhân vật tốt. Mắc nợ Minh Nguyệt, hắn muốn bù đắp lại cho nữ nhi của nàng.

“Hoàng thượng, hai nữ nhân kia phải làm sao bây giờ?” Kính Đức đi theo sau Hoàn Nhan Liệt, nhờ hắn nhắc nhở mà Hoàn Nhan Liệt mới nhớ tới là còn có hai nữ nhân kia.

“Điều tra rõ thân phận chưa?”

Hoàn Nhan Liệt hỏi, Kính Đức biết hắn hỏi thân phận thật của Mộ Dung Tâm Liên cùng Mộ Dung Thanh Liên, lập tức đem kết quả tra xét được một cách đầy đủ và chính xác nói cho hoàng thượng biết.

“Nữ nhi của Mộ Dung gia?”

Nghe được hai chữ “Mộ Dung” này, trong mắt Hoàn Nhan Liệt như nổi lên hai ngọn lửa. Nếu không phải lần này âm mưu của Lý Thu Thủy bị phơi bày ra ngoài ánh sáng, hắn có thể vĩnh viễn cũng không biết nữ nhi Hoàn Nhan Minh Nguyệt còn sống ở trên đời, cũng sẽ không khiến Mộ Dung Thất Thất ở Mộ Dung phủ chịu nhiều ủy khuất như vậy!

Hận ý của Hoàn Nhan Liệt đối với Lý Thu Thủy, đã trực tiếp lan sang Mộ Dung phủ.

Ngay từ lúc Mộ Dung Thất Thất tới đây hòa thân, hắn đã được nghe hết thảy về mộ dung gia. Tam tiểu thư không được thương yêu, thường bị người khác khi dễ. Lúc ấy Hoàn Nhan Liệt cũng không biết thân phận Mộ Dung Thất Thất, hôm nay, xác định Tam tiểu thư này là nữ nhi của Minh Nguyệt , hắn làm sao có thể dễ dàng tha thứ cho việc nữ nhi của nàng bị người khác khi dễ như vậy!

“Dịch dung thành Bảo Châu người là người nào?”

“Là Mộ Dung Tâm Liên, nàng là nhị nữ nhi.”

“Rút đầu lưỡi của nàng, chém tay chân của nàng, đem nàng ném đi làm quân kỹ! Mỗi ngày không tiếp đủ một trăm người, không để cho nàng ăn cơm!”

Lời nói của Hoàn Nhan Liệt…, khiến cho Kính Đức rùng mình một cái. Nàng kia hắn đã gặp qua, dù gì cũng là một mỹ nhân nhu nhược . Một cô gái xinh đẹp, mà bị chặt đi tứ chi, biến thành câm, mà được giữ lại khuôn mặt xinh đẹp, vứt xuống quân đội đi đối mặt với những thứ như lang như hổ kia, những nam nhân khát khao lâu ngày, không biết còn phải chịu bao nhiêu khổ đây! Một ngày một trăm người? Có thể sống quá mười ngày cũng là hay rồi!

“Về phần người còn lại, trẫm nhớ được hình như nàng được gọi là cái gì mà thiên tài thiếu nữ thì phải. Nếu đã là thiên tài, liền đánh gãy kinh mạch của nàng, làm cho nàng cả đời cũng không thể tập võ. Còn nữa, sai người mỗi ngày dùng da trâu thấm nước muối quất nàng một trăm roi. Liên tục đánh tới chết mới thôi!”

Kính Đức biết, Hoàn Nhan Liệt đã đem những mối thù khi xưa của Mộ Dung Thất Thất ghi hết lên trên người của hai người này rồi. Xem ra, ở trong lòng hoàng thượng, Minh Nguyệt công chúa vẫn là quan trọng nhất!

“Hoàng thượng, vậy Bảo Châu công chúa làm sao bây giờ?” “Bảo Châu. . . . . .” Hoàn Nhan Liệt trầm mặc một lúc lâu, dựa theo tình huống bây giờ, Hoàn Nhan Bảo Châu khẳng định đã sớm chết rồi, nếu không Mộ Dung Tâm Liên cũng sẽ không chỉ dùng một mặt nạ da người mà có thể lừa gạt được mọi người.

Hơn nữa, chuyện này Hoàn Nhan Hồng chắc chắn biết! Rõ ràng là biết muội muội mình đã chết, cũng không báo thù, vẫn cùng hung thủ giết muội muội thông đồng, Hoàn Nhan Liệt hiện tại rất là hoài nghi, Hoàn Nhan Bảo Châu chết đi là cùng Hoàn Nhan hồng có liên quan?

“Công bố chân tướng, Bảo Châu công chúa là bị Mộ Dung Tâm Liên sát hại đi!”

Chỉ một câu nói là đã có thể kết thúc mối quan hệ cha con một cách thật đơn giản. Nhìn bóng lưng vàng tịch liêu kia, Kính Đức lắc đầu. Vô tình nhất là gia đình đế vương, trong lòng vị đế vương này, chỉ có cái hắn để ý mới là quý giá nhất, những cái khác chẳng qua chỉ là nhất thời mà thôi!

Hoàng hậu Lý Băng ở trong cung khi nghe nói nhi tử bị phế truất, còn bị nhốt suốt đời, hôn mê bất tỉnh ngay tại chỗ. Đám cung nữ Cảnh Đức Cung vội vàng tiến lên ấn vào huyệt nhân trung (huyệt vị giữa mũi và miệng) của nàng, qua một lúc lâu, Lý Băng mới dằng dặc tỉnh lại.

“Hoàng thượng, Bổn cung muốn gặp hoàng thượng!” Lý Băng vùng vẫy muốn đứng lên, lại bị Xuân Đào đỡ, “Nương nương, Kính Đức công công vừa rồi đến tuyên chỉ, nói rằng hoàng thượng thượng cảm thấy thân thể của người không tốt, cần phải tĩnh dưỡng, đặc chuẩn ngài ở Cảnh đức Cung nghỉ ngơi, nếu không được hoàng thượng tuyên triệu , ngài không thể đi ra ngoài!”

“Cái gì? Hoàng thượng đây là muốn giam cầm Bổn cung sao? Giam cầm thái tử, hiện tại lại muốn giam luôn Bổn cung, Bổn cung không phục! Thái tử rốt cuộc phạm phải sai lầm gì! Bổn cung rốt cuộc phạm phải sai lầm gì!”

Lý Băng dù thế nào đi nữa cũng không nghĩ rằng Hoàn Nhan Liệt lại có thể đối xử với mình như vậy, bọn họ là phu thê kết tóc (2), có câu là Một ngày chồng vợ ân nghĩa trăm năm(3), khi Hoàn Nhan Liệt còn chưa làm hoàng thượng, nàng vẫn luôn ở bên cạnh hắn, hai người đã cung nhau trải biết bao mưa gió như vậy, thật vất vả mới có được địa vị như ngày hôm nay.

Mặc dù hậu cung nữ nhân đông đảo, bất luận là ai được sủng ái, cũng không có ảnh hưởng đến địa vị của nàng. Vậy mà giờ đây, Hoàn Nhan Liệt giam giữ nàng, hơn nữa lại dễ dàng phế truất ngôi vị thái tử của Hoàn Nhan hồng như vậy, chẳng lẽ, một khắc sau hắn chính là muốn phế hậu?

Lý Băng không hiểu, nàng không biết mình làm sai chỗ nào nữa, cũng không biết Hoàn Nhan Hồng đã làm sai cái gì. Không phải là chuyện Dư Thi Thi chết, Hoàn Nhan Hồng qua lại với mấy người phụ nữ chứ! Ngoài kia đều loan truyền rằng Hoàn Nhan Hồng ngủ với Hoàn Nhan Bảo Châu, chuyện này Lý Băng tuyệt đối không tin.

Nhi tử là nàng sinh, nàng tất nhiên hiểu rõ. Hoàn Nhan Hồng có làm càn như thế nào đi nữa, cũng không thể cùng Hoàng muội mình loạn luân(4) được, hắn vẫn còn biết cách phân biệt phải trái mà.

“Xuân Đào, ngươi đi Cẩm Huyền Cung cầu xin Thái hậu! Xin lão nhân gia người đại phát từ bi! Lời nói của thái hậu…, hoàng thượng sẽ không thể không không nghe!”

Đến lúc này rồi mà hoàng hậu vẫn còn như vậy, Xuân Đào thở dài, “Nương nương, hoàng thượng hạ chỉ, không cho bất cứ kẻ nào của Cảnh đức Cung, lấy bất kỳ lý do gì để đi ra ngoài, nếu không sẽ dùng trượng đánh chết tại chỗ .”

“Cái gì!” Lý Băng ngây ngốc hiểu ra, “Hắn là muốn tuyệt đường sống của bổn cung mà!”

Lý Băng gặp nạn, người vui sướng nhất chính là Đức Phi Lâm Khả Tâm. “Bổn cung đang thắc mắc không biết vì sao mà buổi sáng lại nghe thấy Hỉ Thước ở đầu cành hót! Quả nhiên là Hỉ Thước báo tin mừng!”

“Chúc mừng nương nương, chúc mừng nương nương!” Dư ma ma chúc mừng Lâm Khả Tâm, “Thái tử đã bị lật đổ, ngôi vị hoàng đế này chắc chắn thuộc về Nhị điện hạ !”

“Ma ma, đừng có nói mau như vậy, để cho người ta nghe thấy thì không tốt! Hoàng thượng a, chỉ là phế truất thái tử, vẫn chưa có lập Tân thái tử đâu!”

Lâm Khả Tâm ngoài miệng nói như vậy, nhưng trên mặt cười nở hoa. Dư ma ma còn không tõ nội tâm Đức Phi hay sao, cho nên liền ở bên cạnh không e dè mà thổi phồng Hoàn Nhan Nghị lên, đem vị Nhị hoàng tử này thổi phồng lên thành người trên trời hiếm có dưới đất hiếm gặp, chọc cho Lâm Khả Tâm “Khanh khách” cười ra tiếng.

Trừ Nghị nhi của nàng ra, không ai có tư cách ngồi vào vị trí kia, thiên hạ này sớm muộn gì củng là của Hoàn Nhan Nghị! Bất luận là kẻ nào, nếu cản trở con đường làm hoàng đế của nhi tử nàng, nàng nhất định sẽ thần cản giết thần, phật ngăn giết phật!

Trong lúc này, trong đầu Lâm Khả Tâm đột nhiên hiện lên thân ảnh Hoàn Nhan Khang cùng Mộ Dung Thất Thất. Nghĩ đến thái độ đối xử của Mộ Dung Thất Thất đối với Hoàn Nhan Khang ở trong cung ngày đó, Lâm Khả Tâm nhíu mi.

Nếu Mộ Dung Thất Thất có thể gả cho Hoàn Nhan Nghị, thì Hoàn Nhan Nghị có thể an ổn mà ngồi yên trên ngôi vị thái tử rồi, mà cho dù hoàng thượng không sắc phong hắn làm thái tử, ngôi vị hoàng đế kia cũng sớm muộn gì cũng là của hắn. Mặc dù Hoàn Nhan Nghị lúc trước từng hoài nghi quan hệ của Mộ Dung Thất Thất cùng Phượng thương, nhưng bọn họ là huynh muội ruột thịt, có như thế nào đi chăng nữa, cũng sẽ không làm ra chuyện loạn luân như vậy để tự hủy danh dự của mình.

Cái mà Lâm Khả Tâm lo lắng nhất chính là Hoàn Nhan Khang cứ như là mìn nổ chậm vậy. Ngày đó nàng muốn vì Mộ Dung Thất Thất cùng Hoàn Nhan Nghị xe chỉ luồn kim (kết duyên), không ngờ Mộ Dung Thất Thất như là “nhìn trúng” Hoàn Nhan Khang hơn! Hoàn Nhan Khang thường ngày cẩu thả, tuỳ tiện, vậy mà nhìn không ra tâm tư của hắn thâm sâu. ——

Bây giờ, Phượng Thương cùng Mộ Dung Thất Thất không có ở kinh thành, cho dù nàng có muốn tác cho hợp Mộ Dung Thất Thất cùng Hoàn Nhan Nghị, thì chuyện này cũng chẳng dễ dàng. Nên làm như thế nào cho tốt đây! Đây là vấn đề khiến cho Lâm Khả Tâm phải đau đầu.

Thái tử bị phế, cũng là chuyện nằm trong dự đoán của rất nhiều người bên ngoài, nghĩ lại thì thấy cũng hợp tình hợp lý. Tiếng tăm của Hoàn Nhan Hồng bình thường đã không tốt, cho nên việc hắn bị phế truất, cũng không có ảnh hưởng nhiều đến tâm tình của mọi người. Cái mà mọi người chú ý nhất vào lúc này, chính là người nào sẽ trở thành Tân thái tử đây.

Cuối cùng người có thể ngồi lên ngôi vị hoàng đế này, rốt cuộc là người có danh hiền đức Nhị hoàng tử Hoàn Nhan Nghị, hay là được người được hoàng thượng coi trọng Nam Lân Vương Phượng Thương đây? Sự lựa chọn này đã dẫn đến nhiều tranh chấp, bàn cãi. Có người tận dụng cơ hội này ở sòng bạc đánh cuộc, kết quả là số người đánh cuộc đã chia làm hai nửa để đặt cược.

Một nửa người ủng hộ Nam Lân vương Phượng thương, bọn họ cảm thấy, Phượng thương từ nhỏ đã được sủng ái, đây là điều mà tất cả mọi người đều rõ, hơn nữa Hoàn Nhan Liệt trước đây mấy lần đều có ý nghĩ đem ngôi vị hoàng đế truyền cho Phượng Thương, bây giờ, Phượng thương lại nắm giữ quân quyền của Bắc Chu quốc, nếu Hoàn Nhan Nghị thật sự làm hoàng thượng, cũng phải xem vị trí này hắn có thể ngồi vững vàng hay không.

Người ủng hộ Hoàn Nhan Nghị thì lại cho rằng Hoàng thượng sẽ truyền vị lại cho nhi tử, đây là chuyện thường tình ở đời. Dù có thích đứa cháu này như thế nào, thì đó cũng không phải là huyết mạch của mình, thế nào cũng có sự ngăn cách. Hơn nữa trong số các hoàng tử của Hoàn Nhan Liệt, thì Hoàn Nhan Nghị có biểu hiện tốt nhất, chắc chắn sau này hắn sẽ là một vị vua tốt.

Về phần quân quyền, nếu Hoàn Nhan Nghị thật làm hoàng thượng, giữa hắn và Phượng Thương nhất định sẽ có một tràng ác chiến. Phượng thương hoặc là trả lại quân quyền, hoặc là đoạt vị. Trừ phi, tại thời điểm Hoàn Nhan Liệt tại vị (đang làm vua) có thể giải quyết tốt vấn đề lúc này.

Người ủng hộ Hoàn Nhan Nghị, còn có một cách nghĩ khác, chính là Phượng thương đến nay vẫn chưa có con nối dòng, với bản lĩnh khắc vợ của hắn, đời này chắc không lấy được vợ, sợ rằng con nối dòng là một vấn đề lớn, sau này ngôi vị hoàng đế sẽ truyền thừa như thế nào? Chỉ với điểm nhỏ này thôi thì Hoàn Nhan Nghị đã hơn hẳn rồi, với việc kéo dài các thế hệ vương triều mà nói, cũng làm cho rất nhiều người ủng hộ Hoàn Nhan Nghị.

Trong trấn nhỏ, Phượng Thương cùng Mộ Dung Thất Thất, vẫn trải qua cuộc sống ngăn cách với bên ngoài, chỉ là mỗi ngày đều có bồ câu Phật sinh môn cùng Ma Vực đưa tin từ kinh thành tới đây, mặc dù hai người này không ở Hoàng Thành, nhưng Yên kinh trong thành xảy ra chuyện gì bọn họ cũng đều biết nhất thanh nhị sở.

“Rốt cuộc là tên khốn nào đem ngươi ra cá cược ? Đúng là vô lại mà!”

Lúc biết sòng bạc lấy Phượng Thương ra đánh cuộc, Mộ Dung Thất Thất đã phát cáu lên. Chuyện này rõ ràng là có người thao túng mà, bọn họ vội vã như vậy đẩy Phượng Thương vào thế đối lập với Hoàn Nhan Nghị, chẳng lẽ muốn khiến cho hắn trở thành cái đích để cho mọi người chỉ trích sao? Phượng thương đối với ngôi vị hoàng đế vốn dĩ không có bất kỳ ý nghĩ gì, nếu như hắn muốn, ngôi vị hoàng đế kia đã sớm bị hắn đoạt rồi!

“Khanh Khanh, đừng vì những kẻ nhàm chán mà lãng phí tâm tình.” Phượng thương đối với chuyện này phản ứng không kịch liệt như Mộ Dung Thất Thất, hắn cũng rất thoả mãn với cuộc sống bây giờ, mỗi ngày cùng Mộ Dung Thất Thất bên nhau, không có chuyện gì khác quấy rầy, thật thanh tĩnh thong dong.

Khoảng thời gian hưởng tuần trăng mật này, khiến cho Phượng Thương suy tư rất nhiều chuyện, thay vì ở trong triều tranh đấu, lục đục với nhau, không bằng cùng Mộ Dung Thất Thất thoả lòng du ngoạn giang hồ, làm một đôi thần tiên quyến lữ. “Ta sao có thể không lo lắng! Chúng ta muốn được yên ổn, người khác không nên kéo chúng ta vào trong thị phi, thái tử đã rơi đài, thì đánh cuộc liền xảy ra, người sáng suốt đều có thể nhìn ra đây là có người đang ở phía sau châm dầu vào lửa mà!”

Thấy Mộ Dung Thất Thất giận tới đỏ mặt, Phượng thương cười khẽ, nâng cằm của nàng lên, miệng nhẹ nhàng bật ra hai tiếng “chậc”, “Khanh Khanh tức giận mà cũng đẹp như vậy!”

“Thương, ta đang nói chuyện đứng đắn với chàng!” Mộ Dung Thất Thất tựa vào ngực Phượng Phương, tay nhỏ bé đùa nghịch tóc hắn, “Nói về sòng bạc kia cũng có vố liếng của ta trong đó, hay là chúng ta cùng ra tay, chàng thấy thế nào?”

“Làm như thế nào?”

“Dĩ nhiên là nâng Nhị hoàng tử lên rồi! Nếu như ta đoán không sai, người bày ra trò đánh cuộc này, chính là Hoàn Nhan Nghị. Hắn chắc là khẩn cấp muốn cùng chàng đấu lắm rồi, nếu đã như vậy, thì cứ theo như tâm nguyện của hắn, để cho mộng làm hoàng đế của hắn ngày càng lớn, chàng thấy có tốt không?”

“Tiểu tinh quái!” ý của Mộ Dung Thất Thất, Phượng Thương lập tức hiểu ngay. Nâng Hoàn Nhan Nghị lên, để hắn cho là lòng dân hướng tới Nhị hoàng tử hắn, khi mà dục vọng trong lòng hắn kịch liệt bành trướng, không chừng sẽ làm ra cái chuyện “Kinh thế hãi tục” gì đây.

Xem ra, Tấn Mặc nói không sai, nữ nhân này, nếu đặt ở triều đình, nhất định có thể hô mưa gọi gió rồi.

Quả nhiên, không quá hai ngày, vốn là Phượng thương cùng Hoàn Nhan Nghị đang ở thế cân bằng, lập tức biến thành Phượng thương rơi lại ở phía sau, Người ủng hộ Hoàn Nhan Nghị tăng thêm. Người trong kinh thành ủng hộ Hoàn Nhan Nghị cũng càng ngày càng nhiều, tất cả mọi người đều nói huyết thống hoàng thất không thể lẫn lộn, ngôi vị hoàng đế nhất định là của Nhị hoàng tử.

Hoàn Nhan Nghị biết tin tức này, mỗi ngày đầu rất mừng rỡ. Xem ra, ánh mắt quần chúng sáng như tuyết, mọi người đều biết Phượng thương chỉ là Vương gia khác họ, nếu hắn thừa kế ngôi vị hoàng đế, thì đó là danh bất chính, ngôn bất thuận.

Theo danh tiếng ngày càng cao của mình, Hoàn Nhan Nghị càng ngày càng lâng lâng, có cảm giác như mình đã hoàn toàn chiếm được ngôi vị hoàng rồi, bình thường nói chuyện hay làm việc, cũng dần thể hiện như thể là bề trên, hắn muốn huấn luyện bản thân trước, sao cho có tư thái của một thái tử.

Cuộc chiến gianh ngôi thái tử càng ngày càng nghiêm trọng, nhưng Phượng Thương cùng Hoàn Nhan Nghị hai nhân vật nổi tiếng này lại có biểu hiện hoàn toàn khác nhau.

Một người thì trực tiếp đưa một phong thư báo bệnh cho Hoàn Nhan Liệt, nói là thân thể khó chịu, cần tu dưỡng, rồi mang theo Trấn quốc công chúa rời kinh thành gần một tháng nay, giống như hết thảy mọi việc ở kinh thành đều không liên quan đến mình. Còn người kia, thì không ngừng mà giao du, đi lại với các bá quan văn võ trong triều, tích cực tranh thủ cơ hội.

Trước sau hai người khác biệt vừa xem liền hiểu ngay, có người nói Phượng Thương nếu không trở lại thì ngôi vị hoàng đế sẽ bị đoạt đi, còn có người nói Phượng Thương vốn là muốn tranh giành nhưng lại e ngại, vì dù sao Hoàn Nhan Nghị cũng là huyết thống chân chính của hoàng thất , tóm lại, dư luận trực tiếp nghiêng về phía Hoàn Nhan Nghị, như thể là ngày mai hắn sẽ trở thành Vua của Bắc Chu quốc vậy.

Hoàng thái hậu Đông Phương Lam ở Cẩm Huyền Cung , sau khi biết tình hình ở ngoài cung, đối với hành động rời xa kinh thành của Phượng thương khen không dứt miệng, Bậy giờ chính là thời điểm mọi sóng gió đều lên đến đỉnh điểm, nếu đứng ở đầu nguồn mọi sóng gió, ngã xuống chỉ có tan xương nát thịt.

Mặc dù Đông Phương Lam rất muốn gọi Phượng Thương trở về, để cùng ngoại tôn thương lượng một chút về chuyện của Phượng Tà, nhưng lúc này ánh mắt mọi người trong kinh thành đang ngó chừng ngôi vị thái tử, cho dù Phượng Phương không có tâm tư này, ba người thành hổ, cũng sẽ khiến hắn rơi vào trung tâm vòng xoáy. Hắn và Mộ Dung Thất Thất rời xa chốn thị phi này chính là lựa chọn tốt nhất.

Chẳng qua là, Phượng thương không trở lại, Phượng Tà cũng không lộ diện, Những nghi ngờ trong lòng Đông Phương Lam chung quy vẫn chưa được tìm ra lời giải đáp, luôn có một vướng mắc ở trong lòng, khiến cho cuộc sống hàng ngày của bà đều rất bất an. Nếu lời Phượng Tà nói là thật thì thù của nữ nhi, bà không thể không báo!

“Tiểu thư, đã mang người đến rồi!” trong Phật đường, thanh cô đem Xuân hạnh mang tới đây. Chăm sóc hơn một tháng, Xuân hạnh rốt cục đã có thể xuống giường bước đi, mặc dù sắc mặt còn có chút tái nhợt, nhưng tinh thần thì rất tốt.

“Xin cảm tạ ơn cứu mạng của Thái hậu nương nương!” Xuân hạnh quỳ gối trước mặt Đông Phương Lam trực tiếp dập đầu. Nàng biết mệnh mình là do Thái hậu cứu, nếu không có Đông Phương Lam, nàng bây giờ có lẽ đã sớm thành cô hồn dã quỷ.

Thấy bộ dáng Xuân hạnh, Đông Phương Lam hơi gật đầu, mặc dù vẻ tức giận của bà vẫn như cũ, nhưng người còn sống thi so với cái gì cũng tốt hơn.

“Nha đầu, đứng lên đi! Miễn quỳ, cơ thể ngươi vẫn chưa hoàn toàn bình phục!”

Đông Phương Lam mặt mũi hiền lành, thanh âm từ ái, khiến cho Xuân Hạnh vốn dĩ có chút khẩn trương, thì tâm tình cũng dần dần bình thường lại, hành lễ với Đông Phương Lam lần nữa rồi mới đứng lên.

“Nha đầu, lúc trước ngươi nói, Nguyệt quý phi bị oan uổng, vậy ngươi đem chuyện đã xảy ra ở Trường Thu Cung cụ thể ngọn ngành nói cho ai gia, nếu như nàng ta thật sự bị hàm oan, ai gia nhất định giúp nàng ta rửa sạch oan khuất.”

Lời hứa của hoàng thái hậu khiến cho Xuân hạnh yên tâm, lúc đang chuẩn bị nói, Xuân hạnh thấy trên tường có treo một bức họa. Khi nhìn rõ dung mạo của người trong bức tranh, Xuân hạnh không nhịn được kêu ra tiếng.

“Sao vậy?” Thanh cô không nhịn được nhìn về phía Xuân hạnh, chỉ thấy Xuân Hạnh giương cái miệng nhỏ nhắn, vẻ mặt như rất bất ngờ khi nhìn bức họa mỹ nhân, trong miệng hỏi Thanh cô, “Cô cô, người trong tranh này là ai?”

“Là nữ nhi của ai gia, Bắc Chu quốc Minh Nguyệt công chúa!”

Lời giải thích của Đông Phương Lam, khiến cho Xuân hạnh ngây ngốc cả người, “Nhưng, nhưng công chúa và Nguyệt quý phi lớn lên thật giống nhau, giống tới bảy, tám phần!”

“A? Thật vậy sao?” Đông Phương Lam không nghĩ tới cõi đời này lại có người lớn lên có gương mặt tương tự như Hoàn Nhan Minh Nguyệt, Thanh cô vừa nghe, cũng phát hiện vấn đề này.

“Tiểu thư, người còn nhớ rõ không, vào đêm Nguyệt quý phi ám sát hoàng thượng, có nô tỳ của Trường Thu Cung nhìn thấy một nữ nhân trông khá giống công chúa, vừa định hỏi lai lịch của nàng, đã bị Kính Đức công công giết đi. Nô tỳ nhớ được, lúc ấy vị cô nương kia nói, là có người tìm để đến đảm đương vị trí của Hoàng quý phi!”

“Người kia đúng là Nguyệt quý phi?” Đông Phương Lam nhìn về phía Xuân hạnh.

“Không phải! Lúc sau, khi ta nhìn thi thể người kia, mặc dù khá giống với quý phi nương nương, nhưng nàng cũng không phải là Hoàng quý phi. Nô tỳ cũng không biết tại sao nàng lại xuất hiện ở Trường Thu Cung! Nô tỳ cho tới bây giờ cũng chưa gặp qua người này!”

Hết bí mật này tới bí mật khác lần lượt quấy nhiễu đầu óc Đông Phương Lam, nếu như nói Nguyệt Lan chi lớn lên giống Hoàn Nhan Minh Nguyệt, thì thiếu nữ sau cùng tiến cung cũng có nét giống Hoàn Nhan Minh Nguyệt và nàng tiến cung là để làm Hoàng quý phi, chẳng lẽ cô gái tới sau kia là để thay thế bổ sung? Nguyệt Lan chi thật đã sớm chết?

Chẳng qua là, hoàng thượng tại sao muốn tìm nữ nhân có dung mạo tương tự Hoàn Nhan Minh Nguyệt để đảm đương cho vị trí Hoàng quý phi đây? Chẳng lẽ. . . . . . Nghĩ như vậy, Đông Phương Lam sắc mặt đại biến. Lại nghĩ tới trong kinh thành đang lưu truyền nhau, thái tử Hoàn Nhan Hồng cùng công chúa Hoàn Nhan Bảo Châu loạn luân, Đông Phương Lam đầu óc đột nhiên vỡ lẽ, không dám tiếp tục suy nghĩ nữa.

“Tiểu thư, tiểu thư người làm sao vậy?”

Thanh cô thấy Đông Phương Lam sắc mặt không tốt, vội vàng tiến lên vỗ lưng nàng, qua một lúc lâu mới ổn định lại. Đông Phương Lam cũng không phải là nữ nhân tầm thường, cho dù khiếp sợ ý nghĩ của mình, nhưng nếu như không có chứng cớ xác thật, bà sẽ không vội đưa ra kết luận.

“Nha đầu, kể cho ai gia nghe chuyện của Trường Thu Cung một chút đi!”

Đề tài của Đông Phương Lam tiếp tục trở lại trên người Xuân hạnh, Xuân hạnh gật đầu, đem những chuyện mà nàng biết trong Trường Thu cung nói ra, kể hết đầu đuôi cho Đông Phương Lam nghe.

“Trước sau đổi chín vị Hoàng quý phi? Ai gia nhớ được, Thương Nhi cũng là thành hôn chín lần. . . . . . Ngươi nói, thời gian mỗi lần hoàng thượng cưng chiều Nguyệt quý phi rất dài, hơn nữa mỗi lần đều cho Kính Đức canh giữ ở ngoài cửa, không để cho ai đi vào?”

“Đúng vậy, Thái hậu nương nương! Nhưng mà, hôm xảy ra chuyện, Kính Đức công công không có đứng canh cửa, mà sau đó hắn lại đột nhiên bối rối đi ra ngoài, kêu hai người đi vào, tiếp theo đó là tin tức hoàng thượng bị tập kích truyền ra.”

“Nhưng đêm hôm đó nô tỳ thấy vô cùng rõ ràng, quý phi nương nương căn bản là không có rời đi, suốt cả đêm đó, nô tỳ canh giữ ở ngoài điện không xa, không có bất kỳ người nào từ bên trong đi ra ngoài. Hơn nữa, hai người mà Kính Đức công công gọi đi vào cuối cùng cũng bị giết, bọn họ khẳng định nhìn thấy cái gì không nên nhìn, cho nên mới bị người ta diệt khẩu! Tất cả người ở trường Thu Cung, sau khi hoàng thượng tỉnh lại đều bị xử tử, trừ nô tỳ!” Xuân hạnh khóc lóc kể lể, khiến cho suy nghĩ của Đông Phương Lam càng ngày càng hỗn loạn, bên trong Trường Thu Cung rốt cuộc cất giấu bí mật gì? Hoàn Nhan Liệt rốt cuộc làm cái chuyện gì mà không thể để người khác biết? Chẳng lẽ hắn thật sự có ham mê không bình thường? Nếu những gì Phượng Tà cùng Xuân hạnh nói đều là thật, thì sự tình ở Nhạn Đãng sơn cũng không khó lý giải rồi, nhất định là Hoàn Nhan Liệt ở sau lưng giở trò quỷ!

“Xuân hạnh, đầu ai gia có chút đau, ngươi lui xuống đi! Chuyện này, ai gia nhất định sẽ tra ra manh mối, cho Nguyệt quý phi một cái công đạo!”

Xuân hạnh sau khi đi, Thanh cô đi tới bên cạnh Đông Phương Lam, xoa bóp huyệt Thái Dương cho bà, “Tiểu thư, nếu quả thật là hoàng thượng. . . . . . Người tính làm sao bây giờ?”

“Giết người thì đền mạng, thiếu nợ thì trả tiền!”

Khi nói mười chữ này, ánh mắt Đông Phương lam mang hận ý lộ ra rõ ràng không thể nghi ngờ. Nhiều năm như vậy, bà lại không biết mình đang đối mặt với kẻ thù giết nữ nhi!

Mười sáu năm! Biết bao nhiêu ngày đêm, bà vì cái chết của Hoàn Nhan Minh Nguyệt mà chảy khô hết nước mắt, thật không nghĩ đến bà đau khổ tìm kiếm kẻ thù giết nữ nhi mà hắn lại đang ở ngay trước mắt! Nếu chuyện này thật sự là Hoàn Nhan Liệt làm, bà nhất định phải báo thù cho Hoàn Nhan Minh Nguyệt!

“Minh Nguyệt, Nương thật xin lỗi ngươi! Nương ngươi đã già, ánh mắt cũng mù, ai là sói, ai là người, Nương phân không rõ. Nhưng mà ngươi yên tâm, lòng ta chưa có hồ đồ, chờ xác định chân tướng sự tình, Nương nhất định báo thù cho ngươi!”

Đông Phương Lam ở trước bức họa Hoàn Nhan Minh Nguyệt nói rất nhiều, qua thật lâu, Đông Phương Lam tâm tình bi thương mới dần dần khôi phục. Ổn định lại tâm tình, bà từ một từ mẫu luôn thương nhớ con, liền biến thành một Hoàng thái hậu uy nghi . Hôm nay Đông Phương Lam muốn, chính là bất động thần sắc, điều tra rõ chân tướng.

Chờ sau khi Đông Phương Lam cùng Thanh cô đi khỏi, một thân ảnh màu đen từ trên xà nhà nhảy xuống. Nếu Đông Phương Lam quay trở lại nhìn thấy người này nhất định sẽ giật mình, hắn chính là người mà tất cả mọi người cho là đã tự sát hi sinh cho tổ quốc, Phượng Tà.

Những lời mới vừa rồi mà Xuân hạnh nói ra, Phượng Tà đã nghe rõ ràng, thì ra là Trường Thu Cung còn có nhiều chuyện xấu xa như vậy!

Hiện tại Phượng Tà càng khẳng định, lần trước khi hắn đi vào cái gian phòng dưới đất kia, nhất định có nơi tương tự như địa cung (lăng mộ, cung điện dưới long đất). Có lẽ, có lẽ ở dưới đất có cái gì bí mật. Không được, hắn nhất định phải tìm cơ hội đi vào đó!

Nghĩ như vậy, Phượng Tà lập tức làm ngay.

Buổi tối hôm đó, thừa dịp bóng đêm, Phượng Tà lần nữa đi vào Trường Thu Cung, lần nữa trở lại gian phòng kia. Mặc dù đây là lần thứ hai, nhưng bởi vì trong này bài biện giống y như khuê phòng của Hoàn Nhan Minh Nguyệt, cho nên Phượng Tà đối với chỗ kia vô cùng quen thuộc, không đốt đèn, trực tiếp dựa vào ánh trăng, Phượng Tà bắt đầu ở trong phòng lục lọi.

Nếu quả thật có địa cung, như vậy nhất định sẽ có một cái chốt để mở cơ quan ở trong này. Phượng Tà cẩn thận lục lọi tìm kiếm, thì hắn lần mò được một vật thể giống như hắn đã nghĩ, khi hắn xoay nó thì, dưới đất đột nhiên sụp đổ, một lối đi xuất hiện ở trước mặt Phượng Tà.

“Quả nhiên có địa cung!” Phượng Tà vẻ mặt vui mừng, giẫm bậc thang đi xuống.

Con đường này rất dài, Phượng Tà đi rất cẩn thận. Đã trải qua quá nhiều biến cố, làm cho hắn phải cẩn thận đối với bất cứ chuyện gì, đi thẳng đến cuối đường, Phượng Tà rốt cục nhìn thấy Hoàn Nhan Minh Nguyệt.

“Minh Nguyệt!”

Lập tức, Phượng Tà đã lên tiếng , hắn lập tức xông qua, đi tới bên giường ngọc ấm, đôi môi cùng tay cũng bắt đầu run rẩy. Điều nay thật khó tưởng tượng nổi! Hoàn Nhan Minh Nguyệt còn sống! Người mà hắn ngày đêm mong nhớ, thê tử của hắn lại còn sống! Đối với Phượng Tà mà nói, điều này thật sự là quá mức kinh hãi!

“Minh Nguyệt, ta là Phượng Tà a! Minh Nguyệt, nàng mở mắt nhìn ta một chút đi! Minh Nguyệt, nàng tỉnh lại đi! Rốt cuộc nàng bị làm sao vậy?”

Được một lát, Phượng Tà liền phát hiện ra vấn đề. Mặc dù Hoàn Nhan Minh Nguyệt thân thể ấm áp, nhưng là nàng tựa như hoạt tử nhân hai mắt nhắm nghiền. Nếu không phải bởi vì kêu nàng lâu như vậy, Hoàn Nhan Minh Nguyệt cũng không có tỉnh lại, hắn còn tưởng rằng nàng chỉ là ngủ thiếp đi mà thôi.

Phượng Tà nắm tay Hoàn Nhan Minh Nguyệt bắt mạch cho nàng, mới phát hiện mạch đập của nàng rất chậm, gần như phát hiện không ra. Nhìn lại thì thấy Hoàn Nhan Minh Nguyệt đang ngủ trên chiếc giường Noãn ngọc (giường ấm, nóng), Phượng Tà rốt cục cũng hiểu vấn đề.

Thiết nghĩ, nếu không có giường Noãn Ngọc này che chở, Hoàn Nhan Minh Nguyệt đã sớm chết. Đây cũng là lý do mà bộ dáng của Hoàn Nhan Minh Nguyệt vẫn như mười năm trước, không một chút già yếu.

“Minh Nguyệt, ta là Phượng Tà!” Phượng Tà nắm Hoàn Nhan Minh Nguyệt tay, rơi xuống từ khuôn mặt già nua. Hắn chưa từng nghĩ tới, mình còn có thể lần nữa được nhìn thấy Hoàn Nhan Minh Nguyệt! Mặc dù Phượng Tà ở trong lòng luôn khấn cầu trời xanh đem Hoàn Nhan Minh Nguyệt trả lại cho hắn, nhưng hắn biết đây là chỉ hy vọng xa vời.

Hiện tại, hy vọng xa vời mặc dù biến thành thực tế, nhưng Hoàn Nhan Minh Nguyệt nhưng vẫn ngủ như vậy, khiến cho lòng Phượng Tà vốn dĩ đã lo lắng giờ thì lại càng trầm trọng thêm.

“Tất cả đều là do Hoàn Nhan Liệt làm, có đúng hay không? Minh Nguyệt, là ta không tốt, là ta đã quá lơ là! Nàng từng nhắc nhở ta gần vua như gần cọp, nhưng mà ta không tin, không nghĩ tới sự sơ suất của ta cuối cùng lại hại nàng, còn hại cả nữ nhi của chúng ta!”

“Hôm nay, Thất Thất đã tìm trở về đây rồi, hiện tại ta cũng đã tìm được nàng, nàng nói đi, đây là không phải là trời xanh ban ơn cho chúng ta hay sao, có nghĩa là một nhà chúng ta sắp được đoàn viên rồi phải không?”

Vui sướng cùng bi thương đồng thời quanh quẩn ở trong lòng Phượng Tà, có thể lần nữa nhìn thấy Hoàn Nhan Minh Nguyệt, hắn quả thực là vui mừng đến sắp điên rồi. Sau niềm vui gặp mặt, Phượng Tà lại càng muốn tìm cách để mang Hoàn Nhan Minh Nguyệt ra ngoài.

Vừa rồi, hắn kiểm tra chiếc giường Noãn Ngọc này, phát hiện Hoàn Nhan Minh Nguyệt có thể sống được như vậy, đều là nhờ công hiệu của giường Noãn Ngọc. Nếu cứ cố mang Hoàn Nhan Minh Nguyệt đi, không có giường Noãn Ngọc “che chở”, Hoàn Nhan Minh Nguyệt nói không chừng sẽ chết.

Phượng Tà dù sao cũng không phải là đại phu, không cách nào kiểm tra ra Hoàn Nhan Minh Nguyệt rốt cuộc là bệnh gì, lại càng không dám cố gắng mang nàng rời đi. Đã mất đi quá nhiều rồi nhiều, hiện tại Phượng Tà đánh cuộc không nổi, lại không dám lấy tánh mạng của Hoàn Nhan Minh Nguyệt đem đi đánh cuộc.

Lần nữa hôn lên trán Hoàn Nhan Minh Nguyệt, Phượng Tà lưu luyến không muốn rời địa cung. Hắn đã không còn là thiếu niên hai mươi tuổi đầu rồi, những năm này, hắn đã phải tự rèn luyện bản thân rất nhiều, biết cái gì nên làm và cái gì không nên làm.

Điều Phượng Tà muốn đầu tiên, chính là đi tìm tấn Mặc.

Tấn Mặc có danh xưng Tà y, y thuật đích thị là cao minh. Nếu Tấn Mặc không trị hết bệnh của Hoàn Nhan Minh Nguyệt, hắn phải đi tìm Quái Y Liên công tử. Vô luận như thế nào, hắn cũng muốn trị lành cho Hoàn Nhan Minh Nguyệt! Hắn không thể, cũng không cách nào dễ dàng tha thứ cho bản thân nếu cứ để cho Hoàn Nhan Minh Nguyệt ở dưới địa cung Trường Thu Cung đợi, chuyện này phải làm càng sớm làm càng tốt!

Trong thànhYên kinh , bởi vì thái tử bị phế, vấn đề chọn Tân thái tử thì đang sôi sục, mà lúc này, sứ đoàn của Nam Phượng quốc , Minh Nguyệt Thịnh đã trở thành Nam Phượng quốc tân hoàng đế dưới sự giúp đỡ của sứ đoàn tiến vào kinh thành.

Minh Nguyệt Thịnh tự mình tới đây để trình Quốc thư hữu hảo, bách tính vốn đang chú ý đến việc chọn thái tử liền dời lực chú ý tới trên người vị tân hoàng đế Nam Phượng quốc này.

Nghe nói, vị tân hoàng này từng làm con tin tại Tây kỳ quốc mười năm, nghe nói vị mẫu hậu tân hoàng này bởi vì chán ghét Thắng thuật mà bị xử tử, mà hắn sau khi lên ngôi chuyện đầu tiên hắn làm chính là điều tra rõ sự thực năm đó, trả lại cho mẫu hậu mình cùng cả gia tộc sự trong sạch, còn nghe nói, vị tân hoàng này lên ngôi, có người không phục, hắn máu nhuộm kinh thành, lợi dụng thủ đoạn sắt máu, khiến những ai không phục hắn này phải thuần phục.

Tóm lại, Nam Phượng quốc tân hoàng Minh Nguyệt Thịnh ở trong lòng bách tính Bắc Chu quốc, chính là một nhân vật truyền kỳ. Chí ít, thanh niên tài tuấn như vậy, hơn nữa thủ đoạn mạnh mẽ như thế, lại cứng rắn, tìm khắp trên đại lục, cũng không còn được mấy người.

Lần đầu tiên nhìn thấy Minh Nguyệt Thịnh, Hoàn Nhan Liệt không nhịn được than thở trong lòng, nếu như có thể sinh được một đứa con như Minh Nguyệt Thịnh này khí vũ phi phàm, cho dù hắn có phải lập tức nhắm mắt thì hắn cũng yên tâm.

Nam Phượng tân hoàng tự mình đến Bắc Chu, nguyện cùng Bắc Chu quốc ký kết hữu hảo hiệp nghị, sự việc này đối với Hoàn Nhan Liệt mà nói, là hai tay hoan nghênh.

Thủ đoạn của vị tân hoàng này, Hoàn Nhan Liệt cũng biết một chút, khi được nhìn thấy Minh Nguyệt Thịnh, Hoàn Nhan Liệt trong lòng có thưởng thức, cũng có cảm khái cùng áp lực.

Nam nhân này, không phải vật trong ao. Nam Phượng quốc khi hắn thống trị , nhất định sẽ phồn vinh thịnh vượng , nam nhân này, đích thị là đối thủ mạnh mẻ của Bắc Chu quốc, những đứa con kia của mình có đứa nào có thể sao sánh được với Minh Nguyệt Thịnh đây. Nghĩ đến đây, Hoàn Nhan Liệt bỗng nhiên có một loại cảm giác bi thương.

Nếu hắn có thể trẻ lại một nửa tuổi đời, thì chắc chắc có thể cùng Minh Nguyệt Thịnh phân cao thấp. Chẳng qua là bây giờ hắn già rồi, giang sơn ngày càng có nhiều người tài, thế giới này sau này là thiên hạ của những người trẻ tuổi rồi! Nam Phượng quốc có hoàng đế như vậy, các hoàng tử của hắn, nhưng mỗi người trong chúng có ai có thể đảm đương được trách nhiệm nặng nề này hay không đây!

Nam Phượng tân hoàng tới thành Yên kinh, hoàng tử Bắc Chu quốc dĩ nhiên là phải tiếp đón, hơn nữa tuổi bọn họ cũng tương đồng, nên nói chuyện phiếm với nhau cũng thoải mái hơn rất nhiều, mà Minh Nguyệt Thịnh mở miệng ra, là đã hỏi tới Mộ Dung Thất Thất.

“Hôm nay làm sao không thấy Nam Lân vương? Có phải là sau tân hôn yến, Phượng Thương có giai nhân bên cạnh , thì không muốn làm việc rồi?”

Lời của Minh Nguyệt Thịnh rõ ràng nói đùa, nghe lời của hắn, Hoàn Nhan Nghị nở nụ cười, “Bệ hạ có lẽ chưa biết, Hòa thân Chiêu Dương công chúa thật ra là muội muội ruột thịt của Nam Lân vương. Trong khoảng thời gian này, Phượng thương bệnh cũ tái phát, Trấn quốc công chúa đã đi theo hắn du ngoạn cho khuây khoả rồi!”

Vốn là chuyện đơn giản, từ trong miệng Hoàn Nhan Nghị nói ra, liền trở thành chuyện kỳ cục, phối hợp thêm vẻ mặt quái dị của hắn, những người đón tiếp sứ thần khác nghe xong cũng lộ ra nụ cười mập mờ, trừ Hoàn Nhan Khang.

Hoàn Nhan Khang biết nhị ca mình đối với ngôi vị hoàng đế thèm thuồng đã lâu, nhưng đó là chuyện của chính hắn, vì sao cái gì cũng kéo biểu ca vào? Hắn cũng là rất ủng hộ biểu ca cùng biểu tẩu, mặc dù biết rõ cùng Phượng Thương qua lại, sẽ khiến cho Hoàn Nhan Nghị cùng mẫu phi tức giận, nhưng Hoàn Nhan Khang chính là không thích thủ đoạn đùa bỡn người khác của bọn họ.

“Biểu ca ta thân thể vẫn không tốt lắm, lúc trước đi một chuyến Tây kỳ, sau khi về nước chưa được hai ngày, lại phải chạy tới Ung châu chủ trì cuộc thi tranh bá của tứ quốc. Vừa mới trở về, liền bận rộn lo việc đám cưới, căn bản cũng không có nghỉ ngơi tới, cho nên người bị bệnh, xin phụ hoàng cho nghỉ và đi ra ngoài dưỡng bệnh rồi.”

Hoàn Nhan Khang giúp Phượng thương nói chuyện, khiến cho Hoàn Nhan Nghị không nhịn được trừng mắt liếc hắn một cái. Có đôi khi Hoàn Nhan Nghị có chút hoài nghi, đệ đệ này có phải do mẫu phi sinh hay không nữa, tại sao mỗi lần đều “lấy tay bắt cá” a! Giống như Phượng thương mới là thân huynh đệ của hắn không bằng!

“Ta thì lại thấy, là bởi vì thân phận của Trấn quốc công chúa được công bố, từ đôi tình nhân biến thành huynh muội, hắn chịu không được nên mới bị bệnh. Lúc này nói là dưỡng bệnh, nhưng lại mang theo Phượng Thất Thất, ai mà biết được bọn họ đang làm cái gì đây!”

“Hoàng huynh, làm sao ngươi có thể nói như vậy chứ!” Thấy Hoàn Nhan Nghị nói như vậy, Hoàn Nhan Khang lập nổi giận.

Người khác không biết chuyện, nhưng hắn đã sớm từ chổ của Tô Mi lấy được tin tức nội bộ, biểu ca và biểu tẩu lần này là đi tuần trăng mật. Bọn họ rốt cuộc cũng có thể xông phá trở ngại để ở chung một chỗ với nhau, đây là một việc khiến cho người ta cao hứng. Vốn là chuyện tốt đẹp, mà bị Hoàn Nhan Nghị dùng ngữ điệu hèn mọn mà nói vào nói ra, làm sao mà nghe cho được!

“Hoàn Nhan Khang, ngươi rốt cuộc là đệ đệ của ta, hay là đệ đệ của Phượng thương đây?”

Làm trò trước mặt Minh Nguyệt Thịnh, Hoàn Nhan Khang không cho mình mặt mũi như vậy, khiến cho Hoàn Nhan Nghị rất căm tức. Nếu không phải là có Minh Nguyệt Thịnh ở đây, Hoàn Nhan Nghị muốn có được sự chú ý của hắn, muốn nhận được sự ủng hộ của Minh Nguyệt Thịnh, và hắn cần phải giữ vững hình tượng của mình, thì Hoàn Nhan Nghị đã sớm đi tới đánh Hoàn Nhan Khang rồi.

Nhìn 2 huynh đệ này đấu đá nhau, Minh Nguyệt Thịnh ngã miệng uống rượu, Nhìn ánh mắt ngày càng trở nên sắc bén của Hoàn Nhan Nghị

(1) trong văn gốc là: 外甥女 – ngoại sinh nữ (con của em gái)…từ này dịch ra từ thuần việt thì nghe câu văn không trôi nên sử dụng tạm câu có nghĩa tương đồng vậy…^^!

(2) ýnói là vợ chồng chính thức…người chồng lấy vợ lần đầu thì người vợ đó là chính thất là người vợ có cưới hỏi, có sính lễ, có bái đường, còn mấy người vợ sau chỉ gọi là thiếp, không có bái đường hoặc có cũng không bằng vợ cả, không có sính lễ…đây là hiểu theo ý của bản thân nha…nếu có sai sót..xin mọi người góp ý thêm..^^.

(3) chỗ này có nghĩa là một ngày là vợ chồng thì bằng trăm ngày ân nghĩa….để trăm năm là để nhấn mạnh hơn cái ân nghĩa vợ chồng thôi.

(4) 有染 - từ này dịch ra là ngoại tình, thông dâm, nhưng ở đây là đang nói về hai anh em ruột chứ khôn phải là hai người khác họ cho nên ta xài từ “loạn luân” cho nhẹ nhàng và hợp lý hoá một chút, nói chung ai đọc vô cũng hiểu mà ha..^^

## 93. Chương 100

Chương 100 : Lôi Đài

“Ngày xưa khi trẫm còn là con tin ở Tây Lương, Trấn Quốc công chúa có ân đối với trẫm, là bằng hữu của trẫm cho nên… Kính xin Nhị hoàng tử không nên bôi nhọ Trấn Quốc công chúa như vậy. Phẩm cách nàng cao thượng, không phải là loại người như ngài nói.”

Bị tân hoàng Nam Phượng quốc làm trò ‘khiển trách’ trước mọi người, mặt Hoàn Nhan Nghị đỏ lên như tôm luộc chín. Hắn vạn lần không ngờ, Mộ Dung Thất Thất lại quen biết cùng Minh Nguyệt Thinh. Xấu hổ cười hai tiếng, Hoàn Nhan Nghị đem mối thù này đổ lên người Hoàn Nhan Khang.

Sau đó, Hoàn Nhan Nghị ở trước mặt Lâm Khả Tâm thêm dầu thêm mỡ, khích bác thật lâu, để cho Lâm Khả Tâm càng thấy thật uổng công mình nuôi tiểu nhi tử này rồi, cái gì cũng nghiêng về Phượng Thương, chẳng lẽ, hắn muốn qua hệ tốt cùng Phượng Thương, để cho Phượng Thương ủng hộ hắn làm thái tử, muốn đoạt ngôi vị thái tử?

“Đệ đệ con thật quá đáng! Ngươi là ca ca ruột của hắn đấy!” Hoàn Nhan Nghị bày ra bộ dáng ủy khuất ,cố ý nói, “Chẳng lẽ hắn không để ý huyết mạch tình thâm sao? !”

“Mẫu phi, ngài đừng nóng giận! Đệ đệ chỉ là bướng bỉnh một chút thôi! Nhi thần cũng không sao, nhường cho đệ đệ mình, đây là điều nên làm. Chẳng qua Minh Nguyệt Thịnh có lẽ sẽ hiểu lầm nhi thần, sợ là có ấn tượng không tốt đối với nhi thần.”

Nghe nói Hoàng Nhan Nghị nói như vậy, trong lòng Lâm Khả Tâm thật khó hình dung ra tư vị gì.

Đều là thịt trên người của nàng, tại sao Hoàn Nhan Khang không thể hiểu chuyện giống như Hoàn Nhan Nghị, có thể làm cho người ta bớt lo đây! Thường là ca ca nhường cho đệ đệ, nhưng giờ đệ đệ lại có ý niệm khác trong đầu, Hoàn Nhan Khang thật là có lỗi với Hoàn Nhan Nghị.

“Nghị nhi, con yên tâm, mẫu phi đã có biện pháp. Đệ đệ con, chúng ta không nên trông cậy vào hắn! Hắn không gây thêm phiền toái đã là phải nói a di đà Phật rồi! Về phần Minh Nguyệt Thịnh, con cũng đừng nghĩ ngợi nhiều. Dù sao hắn cũng là hoàng đế Nam Phượng quốc , ngôi vị hoàng đế của con nha, phải là do phụ hoàng con gật đầu mới được.”

Lâm Khả Tâm mặc dù là nữ nhân, nhưng rốt cuộc tranh đấu trong cung nhiều năm, đối với tính cách Hoàn Nhan Liệt hiểu rất rõ. Nàng nghĩ, chỉ cần làm Hoàn Nhan Liệt tin tưởng, tất cả vấn đề đều dễ dàng giải quyết. Này giang sơn là của Hoàn Nhan Liệt, hắn muốn cho ai kế thừa, chỉ cần khiến hắn vui vẻ , chuyện này gần như là chắc chắn.

“Mẫu phi, ngài nói có đạo lý, chẳng qua là, nhi thần không biết phụ hoàng rốt cuộc thích gì.”

“Trước kia khi tiểu cô cô của con còn sống, phụ hoàng ngươi sủng ái nhất tiểu cô cô. Sau tiểu cô cô con qua đời, phụ hoàng con sủng nhất là Phượng Thương. Hôm nay, Phượng Thất Thất trở lại, con nói phụ hoàng con sủng nhất chính là người nào? Con cho rằng Trấn Quốc công chúa chỉ là cái thùng rỗng sao?”

Chỉ điểm của Lâm Khả Tâm, Hoàn Nhan Nghị đã hiểu ý tứ trong lời nói của nàng. Hạ thủ từ Mộ Dung Thất Thất, bắt đầu từ nàng, đây là biện pháp tốt nhất!

“Nhưng mà, mẫu phi, Phượng Thất Thất tựa hồ đối với nhi thần có thành kiến, lần trước tiến cung ngài cũng thấy, nàng thích đệ đệ hơn…”

Cùng là bú sữa một mẹ ( câu gốc : đều nói khóc hài tử có nãi ăn – bạn nào có thể dịch hay hơn ko ), đây chính là chỉ Hoàn Nhan Nghị ( cả câu : Cùng một mẹ nuôi lớn sao bạn Khang lại được 77 mến còn cu Nghị lại bị ghét ). Nhìn rõ ủy khuất trong mắt nhi tử, Lâm Khả Tâm suy nghĩ một chút, cuối cùng lộ ra một nụ cười quỷ dị, “Gạo sống nấu thành cơm chín, chờ Phượng Thất Thất có bầu, xem phụ hoàng ngươi có vội hay không!”

Lời nói này của Lâm Khả Tâm. . . , khiến cho Hoàn Nhan Nghị đang nhớ lại khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo của Mộ Dung Thất Thất. Mặt cũng có thể mỹ lệ như vậy, thân thể nhất định cũng là mỹ vị !

Sự xuất hiện của Minh Nguyệt Thịnh, khiến cho sự việc chọn Thái tử oanh oanh liệt liệt trong kinh thành tạm thời lắng xuống, náo loạn lâu như vậy, người trong cuộc là Phượng Thương lại tiêu dao bên ngoài, khiến cho mọi người nhất thời lại thấy chán nản.

Mặc dù Mộ Dung Thất Thất không có ở kinh thành, nhưng Minh Nguyệt Thịnh vẫn cho người chuẩn bị đầy đủ lễ vật đưa đến phủ Nam Lân Vương. Thật ra thì chuyện phát sinh sau khi Mộ Dung Thất Thất đến Bắc Chu, Minh Nguyệt Thịnh đều biết rõ. Hắn vẫn chú ý Mộ Dung Thất Thất, biết nàng là nữ nhi của Phượng Tà cùng Hoàn Nhan Minh Nguyệt , là Trấn Quốc công chúa Bắc Chu.

Minh Nguyệt Thịnh lần này tự mình tới đây, mục đích chỉ có một, muốn cùng Bắc Chu cầu thân, cưới Mộ Dung Thất Thất làm Hoàng hậu.

Nữ nhân này, có năng lực cùng hắn sóng vai, hắn không muốn bỏ qua. Mặc dù hắn cũng đã nghe được chút ít tin đồn nói về dung nhan của Mộ Dung Thất Thất, nhưng mà trong trí nhớ hắn, bộ dáng của Mộ Dung Thất Thất ở Tây Kỳ quốc, trong sáng nhẹ nhàng khoan khoái.

Dung mạo nàng có thay đổi thế nào, đối với hắn mà nói cũng không có bất kỳ quan hệ, chẳng qua là hắn đã nhận định nữ nhân này. Người này, cô gái đã vừa nói với hắn ” thiên tương hàng đại nhâm vu tư nhân dã” [1], vừa dặn dò một câu “Vô độc bất trượng phu”.[2]

[1] Đây là câu nói của Mạnh Tử. Ý nghĩa : Người mang trọng trách ý chí phải được rèn luyện, không được nhụt chí, dù cho thân thể có mệt mỏi như thế nào cũng phải giữ vững tinh thần. Chỉ khi tinh thần được giữ vững mới có thể phát huy hết tài năng.

[2] Ý nghĩa : Làm trượng phu phải biết lúc cần tàn nhẫn phải tàn nhẫn, lúc cần độc phải đôc.

Khi Minh Nguyệt Thịnh nói về đám đám hỏi với Hoàn Nhan Liệt, muốn kết hôn với Mộ Dung Thất Thất, Hoàn Nhan Liệt ngây người thật lâu. Xem ra, cô cháu ngoại cùng mẫu thân nàng thật ưu tú giống nhau , đã hấp dẫn nhiều nam nhân tốt như vậy.

Đánh giá mọi mặt mà nói, Minh Nguyệt Thịnh đúng là rất tốt! Tuổi còn trẻ, quyết đoán ẩn nhẫn, là một nhân tài trẻ tuổi kiệt xuất. Nếu như không có Phượng Thương, có lẽ hắn là một lựa chọn không tệ..

Nhưng mà, bởi vì có Phượng Thương, khiến cho trong lòng Hoàn Nhan Liệt có suy nghĩ khác..

Khi còn trẻ hắn mơ ước cùng Hoàng Nhan Minh Nguyệt bỉ dực song phi[3]. Nhưng mơ ước còn có một tên gọi khác, gọi “Hy vọng xa vời”, cho nên hắn chỉ có thể dùng phương thức ngang ngược như vậy đem Hoàng Nhan Minh Nguyệt giữ ở bên người, mặc dù nàng ngủ say không tỉnh, hắn cũng đã cảm thấy thỏa mãn, bởi vì nàng ở đó, cho nên tim có thể bình yên

[3] Như chim liền cánh : ám chỉ nam nữ tâm đầu ý hợp ở bên nhau kề vai sát cánh, ở bên nhau suốt đời không rời.

Chẳng qua là, chuyện này vẫn mãi là tiếc nuối trong lòng Hoàn Nhan Liệt. Hôm nay gặp phải tình huống của Phượng Thương và Mộ Dung Thất Thất giống hắn trước đây, hắn hi vọng mình cũng có kỳ tích như vậy. Cho nên, muốn dùng quyền lực của mình, ủng hộ huynh muội hai người họ.

Nếu bọn họ thật lòng yêu nhau, mặc dù bọn họ thế nhân không dung thì thế nào, hắn là hoàng đế, trong thiên hạ, đất đai, bách tính, thần tử ( quan lại) , toàn bộ thiên hạ là của hắn, ai dám nói Phượng Thương cùng Mộ Dung Thất Thất là không thể?

Hoàn Nhan Liệt ngẩn người hồi lâu, khiến cho Minh Nguyệt Thịnh nhịn không được bắt đầu phỏng đoán suy nghĩ trong lòng của Hoàng đế Bắc Chu. Hắn như vậy, rốt cuộc là đáp ứng, hay là không đáp ứng đây?

Đang nhìn Hoàn Nhan Liệt, Minh Nguyệt Thịnh đột nhiên phát hiện một việc. Ở mi tâm của Hoàn Nhan Liệt, có một cỗ sắc khí xanh tím quanh quẩn giống như là…cổ. Đúng! Không sai! Trong thân thể Hoàn Nhan Liệt có cổ! Chờ xác định xong, Minh Nguyệt Thịnh có chút giật mình.

Rốt cuộc là người nào hạ cổ trên người Hoàn Nhan Liệt? Nhìn sắc tím xanh này, còn nhiễm sắc đen, cổ này hẳn là nuôi nhiều năm.

Người Nam Phượng am hiểu dùng cổ, Miêu gia cũng là cao thủ dùng cổ. Minh Nguyệt Thịnh khi còn bé đi theo bên cạnh mẫu hậu Miêu Sở Vân, có học về dùng cổ, nhìn thấy sắc mặt Hoàn Nhan Liệt không tốt, dĩ nhiên có thể nhận ra cổ . Chẳng qua là, rốt cuộc là ai hạ cổ trên người Hoàn Nhan Liệt đây? Chẳng lẽ, có liên quan đến ngôi vị Hoàng đế?

Minh Nguyệt Thịnh cũng không có đem chuyện Hoàn Nhan Liệt trên có cổ nói ra, chuyện này chưa thể khẳng định. Khó mà nói, hơn nữa hiện tại hắn quan tâm nhất chính là đám hỏi hai nước, hôn sự của hắn và Mộ Dung Thất Thất, nếu như Hoàn Nhan Liệt có thể gật đầu đáp ứng, thì không còn gì tốt hơn.

“Điều này, trẫm đã đã đáp ứng Chiêu Dương công chúa, hôn sự của nàng do chính nàng quyết định.” Dĩ nhiên Hoàn Nhan Liệt cũng không bày tỏ suy nghĩ trong lòng, không thể làm gì khác hơn là khéo léo cự tuyệt Minh Nguyệt Thịnh.

“A, thì ra là như vậy —— “

Minh Nguyệt Thịnh làm sao không biết đây là Hoàn Nhan Liệt khéo léo cự tuyệt,nhưng mà hắn cũng sẽ không bởi vì đụng cái đinh mềm liền buông tha Mộ Dung Thất Thất. Cô gái này, hắn đã nhìn trúng, hậu vị ( ngôi vị hoàng hậu ) của hắn vì nàng mà giữ lại..

Sứ đoàn Nam Phượng quốc đến kinh thành không bao lâu, sứ đoàn Đông Lô quốc cũng tới, đưa công chúa xinh đẹp của bọn hắn tới làm đám hỏi, rất đúng lúc, phò mã Đông Lô quốc nhìn trúng, cũng là Phượng Thương.

“Chậc chậc, Thương, thì ra là chàng có mị lực lớn như vật, công chúa của người ta chỉ danh đích danh chàng để gả!” Khi Mộ Dung Thất Thất biết được, công chúa Đông Lỗ quốc Hạ Vân Tích chỉ mặt gọi tên, không phải Phượng Thương không lấy chồng, cắn một cái lên bả vai Phượng Thương.

“Khanh Khanh, đau …” Tiểu nữ nhân ghen, trong lòng Phượng Thương rất cao hứng, bàn tay to vỗ về đầu Mộ Dung Thất Thất, hừ một tiếng.

“Đau ?” Mộ Dung Thất Thất ngẩng đầu, ánh mắt cười như không cười nhìn Phượng Thương, “Hừ! Chính là muốn cắn chàng bị thương! Lưu lại dấu răng của ta trên người chàng, đến lúc đó chàng có thể cho Hạ Vân Tích nhìn , nói chàng là có nữ nhân!”

“Khanh Khanh, ý ta nói là ta xương cứng thịt dày, nàng chớ cắn, lại tự làm đau mình!”

Đối mặt với Phượng Thương như vậy, Mộ Dung Thất Thất không cách nào tức giận được. Bất kể hắn đối người ngoài như thế nào, đối với nàng vẫn một mực dịu dàng nuông chiều. Chẳng qua là, nam nhân tốt người người yêu, hoa thu hút bướm vĩnh viễn giống như cỏ dại, dù cho thiêu đốt cả cánh đồng cỏ, đến mùa xuân lại tái sinh.

“Ta ghen tị —— “

“Ta biết.” Phượng Thương ôm lấy Mộ Dung Thất Thất, nhìn thẳng vào nàng ”Minh Nguyệt Thịnh muốn kết hôn với nàng, sau khi ta biết cảm giác cũng thấy ghen tị đây!”

“Thật đáng ghét!” Phượng Thương nói như vậy, Mộ Dung Thất Thất gục ở trong lồng ngực của hắn, “Những con ruồi con muỗi thối nát này thật là chán, tuần trăng mặt êm đẹp cũng bị bọn họ quấy rầy…”

“Khanh Khanh muốn trở lại kinh thành?”

Thấy Phượng Thương đoán trúng tâm tư của mình, Mộ Dung Thất Thất nhẹ giọng cười một tiếng, “Nếu không trở về phát uy, con cọp cũng bị coi là mèo bệnh rồi! Ngay cả nam nhân của ta cũng dám nhớ thương, bản thân ta muốn nhìn Hạ Vân Tích kia có mấy cái đầu! ( ý chị là bản lĩnh tới đâu)”

“A ——” đã quen thấy Mộ Dung Thất Thất dịu dàng như nàng, thỉnh thoảng nàng lộ ra vẻ thô bạo, khiến cho trong mắt Phượng Thương có chút kinh ngạc.. Cô gái này, bất kể như thế nào, cũng là xinh đẹp!

Nam Lân vương cùng Trấn Quốc công chúa sau khi nghỉ ngơi bên ngoài đã trở lại kinh thành, tin tức này như mọc cánh, truyền khắp kinh thành từ trên xuống dưới.

Như vậy có trò hay để xem rồi ! Người hiểu chuyện đều biết rõ chuyện tình, nhìn rõ cục thế trong triều. Phượng Thương cùng Mộ Dung Thất Thất là thân huynh muội, hiện tại Minh Nguyệt Thịnh cầu hôn Mộ Dung Thất Thất, công chúa Đông Lỗ quốc lại muốn để cho Phượng Thương làm Phò mã.

Nếu như đây dựa vào quan hệ bình thường của huynh muội nhà này, một thành Hoàng hậu Nam Phượng Quốc, một thành phò mã Đông Lỗ quốc, cứ nhìn tình cảm của hai huynh muội họ, Nam Phượng quốc cũng nhất định sẽ đứng ở sau lưng Phượng Thương. Đến lúc đó, Phượng Thương được Nam Phượng quốc cùng Đông Lỗ quốc ủng hộ, ngôi vị Hoàng đế Bắc Chu nhất đinh thuộc về hắn rồi!

Dân chúng có thể nghĩ đến, Hoàn Nhan Nghị làm sao không thể không nghĩ đến. Vì sao, vì sao Phượng Thương lại có mệnh tốt như vậy? Nếu Mộ Dung Thất Thất lên làm Hoàng hậu Nam Phượng, có Minh Nguyệt Thịnh là em rể , Phượng Thương chẳng phải là sẽ như hổ mọc thêm cánh!

Hoàn Nhan Nghị có chút hận, hận tại sao mình không có em gái, nếu không sẽ kín đáo đưa đến bên Minh Nguyệt Thịnh, hắn cũng có em rể rồi, cũng không cần giống như bây giờ, khắp nơi bị Phượng Thương áp chế.

Đáng ghét hơn là Vân công chúa Đông Lỗ quốc lại không phải Phượng Thương không lấy chồng!

Phượng Thương có cái gì tốt, tại sao cả đám đều thích Phượng Thương? Chẳng lẽ nàng không biết chút danh tiếng của Phượng Thương sao? Tại sao nàng không chọn mình? Nếu như hắn cưới công chúa Đông Lỗ quốc , sau lưng có Đông Lỗ quốc ủng hộ, chẳng lẽ còn lo lắng Phượng Thương đoạt ngôi vị Hoàng đế cùng mình sao?

May mắn từng bước từng bước đều chạy tới phủ Nam Lân vương, rơi vào trên người huynh muội Phượng Thương, chẳng lẽ bọn họ là thiên chi kiêu tử (con cưng của trời), trời cao cứ ưu tiên hắn như vậy sao?

Không được! Không thể để cho hôn sự của bọn hắn thành công! Hoàn Nhan Nghị nắm chặt quả đấm, hắn tuyệt đối sẽ không để cho đám hỏi Nam Phượng cùng Đông Lỗ thành công. Thế lực trong tay Phượng Thương nay đã ngất trời rồi, nếu lại được Nam Phượng quốc cùng Đông Lỗ quốc ủng hộ, vậy vị trí Hoàng đế Bắc Chu không phải là vật trong tay hắn sao?

Nếu Phượng Thương cùng Mộ Dung Thất Thất biết được ý nghĩ của Hoàn Nhan Nghị, nhất định sẽ vỗ hai tay, ủng hộ quyết định của hắn! Hai người bọn họ ước gì những phiền toái này được giải quyết cho xong, nếu Hoàn Nhan Nghị thật nghĩ được biện pháp đem những này phiền toái giải quyết, hai người còn không biết vui mừng thành cái dạng gì!

Phượng Thương trở lại, vui mừng nhất là công chúa Đông Lỗ Quốc. Hạ Vân Tích đã sớm nghe nói qua mỹ danh của Phượng Nam , mỹ nam tử đệ nhất thiên hạ, hơn nữa còn là chiến thần, nam nhân như vậy trong thiên hạ chỉ có mình Phượng Thương !

Lúc còn rất nhỏ Hạ Vân Tích đã nhìn thấy Phượng Thương, lúc ấy nàng mới sáu tuổi, chỉ là cô bé. Lúc ấy Phượng Thương đi sứ Đông Lỗ quốc, nàng ở trong bữa tiệc nhìn thấy Phượng Thương. Khi đó, Phượng Thương mới mười lăm mười sáu tuổi, chẳng qua là khi ấy, vẻ ngoài đã quá mỹ rồi , khiến cho tiểu cô nương này đầu tiên nhìn liền quyết định phải lớn lên nhanh một chút , muốn gả cho Phượng Thương làm tân nương.

Hiện tại , nàng đã mười sáu tuổi, cự tuyệt rất nhiều người cầu hôn, Hạ Vân Tích bày tỏ lòng mình với phụ hoàng nàng , hơn nữa còn tỏ vẻ không phải Phượng Thương không lấy chồng.

Là hòn ngọc quý trên tay Hoàng đế Đông Lỗ , bất cứ chuyện gì Hạ Vân Tích nói , Hạ Tiến hết sức thỏa mãn. Điều này còn chưa tình , Hạ Vân Tích yêu Phượng Thương, muốn làm Nam Lân vương phi, Hạ Tiến không nói hai lời, liền chọn lựa sứ đoàn sang bàn bạc đám hỏi.

Mặc dù đám hỏi, là một loại thỏa thuận giữa hai nước, đám cưới sau khi xác định, mới tiễn đưa công chúa , nhưng Hạ Vân Tích một ngày cũng không chờ, quấn quít thật lâu, Hạ Tiến cuối cùng cũng đồng ý cho Hạ Vân Tích đi theo sứ đoàn tới.

“Hồng Diệp, ta như vậy có đẹp không?”

Nghe nói Phượng Thương đã trở lại kinh thành, Hạ Vân Tích lập tức để cho tỳ nữ trang điểm thay trang phục cho mình, còn đem tất cả y phục xinh đẹp bày ra ngoài, từng kiện mặc thử trên người nàng. “Ngươi nói Phượng Thương thích kiểu y phục gì? Hắn thích màu trắng, ta đây mặc váy màu trắng , có được hay không?”

Liên tiếp đổi vài bộ y phục, trên mặt trắng nõn của Hạ Vân Tích có một vệt đỏ ửng, trên chóp mũi xinh xắn, có một tầng mồ hôi mỏng, “Hồng Diệp, ngươi thấy sao?”

“Công chúa mặc cái gì đều đẹp!” Tỳ nữ Hồng Diệp luôn miệng phụ họa nói, “Nam Lân vương thích màu trắng thuần khiết, công chúa không bằng chọn một bộ quần áo màu trắng, xuất trần thoát tục, nhất định có thể làm hắn say mê!”

“Đúng đúng đúng! Vậy thì chọn màu trắng!”

Nghĩ đến lúc được tình nhân trong mộng khi còn bé, Hạ Vân Tích rất kích động, sẽ được nhìn thấy Phượng Thương, nàng không thể không kích động được . Mười năm, nàng yêu nam nhân này đã mười năm, mười năm này mỗi một ngày Hạ Vân Tích đều cảm thấy thời gian trôi qua thật quá chậm , hận không được một đêm lớn lên, làm tân nương của Phượng Thương.

Cuối cùng cũng chờ được đến ngày này, giấc mộng của nàng sẽ được thực hiện, điều này làm sao không thể không khiến nàng kích động đây!

Thay quần áo màu trắng, Hồng Diệp búi cho Hạ Vân Tích một kiểu tóc cao quý mà trang nhã, nhìn về phía gương thật lâu, Hạ Vân Tích hài lòng gật đầu, “Hồng Diệp, vẫn là tay nghề của ngươi tốt!”

“Công chúa, ngài muốn dùng đồ trang sức gì?” Hồng Diệp đem hộp đồ trang sức trên tay mở ra , Hạ Vân Tích chọn trúng một bộ “Ánh trăng” do Quang Hoa công tử thiết kế, toàn bộ đồ trang sức đeo tay đều dùng đá xanh làm , chế tác thành hình dáng Hồ Điệp, là vào lễ trưởng thành của Hạ Vân Tích, Hoàng thượng Đông Lỗ Quốc Hạ Tiến tặng cho nàng lễ vật này. Hồng Diệp cẩn thận cài ”Ánh trăng” lên trên tóc đen của Hạ Vân Tích, một cô gái mỹ lệ đáng yêu điềm đam xuất hiện ở trong gương.

“Công chúa, ngài thật đẹp!”

“Thật? Cám ơn!” Hạ Vân Tích nhìn chung quanh, nhìn về phía gương soi thật lâu, mới hài lòng gật đầu, “Đúng rồi, thiệp đã đưa đến phủ Nam Lân vương chưa? Hồng Diệp, ngươi nói Phượng Thương có thể không đến nơi hẹn hay không? Hiện tại ta rất khẩn trương, nghĩ sẽ nhìn thấy hắn, ta thật kích động, thật bối rối!”

Thấy trước tiểu công chúa trước mặt ôn nhu như vậy, Hồng Diệp nở nụ cười, “Công chúa, ngài chớ khẩn trương, Nam Lân vương cũng không phải là quái thú ăn thịt người, ngài chỉ cần giống như bình thường là tốt rồi! Ngài xinh đẹp như vậy, hắn nhất định sẽ yêu ngài !”

Có Hồng Diệp khích lệ, Hạ Vân Tích đỏ mặt, đi gặp người nàng ngày nhớ đêm mong, nàng sao có thể không kích động đây!

Phủ Nam Lân vương, Mộ Dung Thất Thất trằn trọc nhìn một tờ thiếp mời màu hồng phấn, phía trên thấy chữ viết tay đúng là chữ của nữ nhân viết, nhìn lại lạc khoản ( phần đề chữ ghi tên trên thiệp ), Mộ Dung Thất Thất có thể đoán được thiệp này là Hạ Vân Tích tự mình viết .

“Vừa tới nhà, thiệp này đã đến, tốc độ thật là nhanh a!” Mộ Dung Thất Thất khẽ hừ một tiếng, bĩu môi, tay lướt nhẹ thiếp mời, vốn là thiệp màu hồng lập tức biến thành màu vàng khô héo, gió thổi qua, liền biến thành phấn vụn.

Hoàn Nhan Khang ở bên cạnh Mộ Dung Thất Thất, thấy nàng ra tay như vậy, bị làm cho sợ đến trợn mắt hốc mồm, “Biểu… Biểu tẩu, tẩu thật lợi hại!”

Hoàn Nhan Khang không nghĩ tới Mộ Dung Thất Thất lại như vậy lợi hại, lập tức nghĩ tới, sau này cách xa Mộ Dung Thất Thất ra, sợ nàng vừa động thủ, mình cũng biến thành tro bụi.

“Tiểu quỷ nhát gan!” Tô Mi ở bên cạnh chê cười một tiếng, đôi lông mày nhíu lại, “Ngũ điện hạ, sau lưng ngài cũng là không dám gọi tiểu thư của chúng ta là ‘ người quái dị ‘ đi!”

Thấy Tô Mi trêu ghẹo, giễu cợt mình, Hoàn Nhan Khang cười cười có ý không tốt, “Mắt ta đó thật là không nhìn rõ , không nhìn ra biểu tẩu là mỹ nữ nghiêng nước nghiêng thành! Tiểu Mi nhi, nàng cũng đừng giễu cợt ta!”

“Ha hả!” thấy bộ dáng quẫn bách của Hoàn Nhan Khang, chọc cho Tô Mi cùng Tố Nguyệt cũng phảo nở nụ cười.

“Các ngươi đừng cười ta! Hay là thử nghĩ xem làm sao đối phó cái cô Vân công chúa gì gì này đi!” Khuôn mặt tuấn dật của Hoàn Nhan Khang đỏ lên, đem chủ đề nói chuyện dời đến trên người Hạ Vân Tích, quả nhiên, vừa nghe lời này, Tố Nguyệt cùng Tô Mi đều yên tĩnh lại.

“Làm sao bây giờ? Phiền phức quá! Tô Mi, ngươi sai người về nói với Hạ Vân Tích, Vương gia không rảnh, muốn cùng Trấn Quốc công chúa đi dạo phố! Tố Nguyệt, ngươi tới trang điểm giúp ta, A Khang, đi mời biểu ca đệ tới đây, ta đã buồn bực đến chết, muốn đi ra ngoài dạo phố.”

“Kể từ khi được sắc phong là công chúa, ta còn không có ở trong kinh thành lập uy, vừa lúc đi ra ngoài lộ mặt, mặt trời hạ xuống, làm cho người ta biết trong phủ Nam Lân vương, còn có một vị Trấn Quốc công chúa!”

Mộ Dung Thất Thất vừa nói, Tô Mi cùng Tố Nguyệt cười một tiếng. Xem ra tiểu thư muốn phát uy rồi, có trò hay nhìn! Mà Hoàn Nhan Khang đang nghe thấy lời nói của Mộ Dung Thất Thất, khóe miệng lộ ra một nụ cười xấu xa. Cõi đời này rốt cuộc là chỉ có biểu tẩu có thể hợp với biểu ca! Hai người này đúng là tuyệt phối!

Người Hạ Vân Tích phái đi trở về, nói Phượng Thương không có thời gian, muốn cùng Trấn Quốc công chúa đi dạo phố, Hạ Vân Tích mắt đỏ lên, hàm răng cắn chặt môi .”Đi, hỏi thăm bọn họ đi đâu, ta cũng muốn đi!”

“Công chúa ——” thấy Hạ Vân Tích như vậy, Hồng Diệp muón khuyên can, định mở miệng, lại bị Hạ Vân Tích trực tiếp cắt đứt, “Hồng Diệp, đừng cản ta! Cho dù bỏ tôn nghiêm của công chúa xuống, ta cũng phải tiến vào lòng của Phượng Thương!”

Chờ khi Hạ Vân Tích đi tới, Phượng Thương cùng Mộ Dung Thất Thất đã đến trà lâu “Bạch Vân Cư” nổi danh kinh thành. Chỗ này, bởi vì Nam Lân vương cùng Trấn Quốc công chúa xuất hiện, cả Bạch Vân Cư dều náo nhiệt lên.

Mặc dù mọi người đã nhìn thấy Phượng Thương nhiều lần , nhưng vị Trấn Quốc công chúa tràn đầy sắc thái truyền kỳ này, ai cũng chưa từng thấy.

Thứ nhất khi Mộ Dung Thất Thất mới đến Bắc Chu, đã bị Phượng Thương giấu ở trong vương phủ, trừ mấy lần đi Hoàng cung, mấy vị hoàng thân quốc thích, vương công quý tộc có cơ hội được nhifnt hấy , nhưng dân chúng trong kinh thành chưa từng có cơ hội nhìn thấy Mộ Dung Thất Thất, huống chi Mộ Dung Thất Thất gỡ xuống Thủy Nguyệt chi kính, dung mạo được truyền là vô cùng tuyệt sắc, trong lòng bọn họ lại càng tò mò, đã sớm muốn thấy vị hiện nay là đệ nhất mỹ nhân thiên hạ.

Giờ đây Nam Lân vương dắt Trấn Quốc công chúa xuất hiện ở “Bạch Vân Cư”, đây quả thực là tin tức có tính chất oanh tạc. Tin tức này không đầy một lát liền truyền ra ngoài, rất nhiều người nghe thấy mà đến, chen lấn Bạch Vân Cư đến nước chảy không lọt, cũng muốn tới thấy phong thái của vị mỹ nhân đệ nhất kinh thành này.

“Chậc chậc, biểu tẩu, hôm nay Bạch Vân Cư khẳng định kiếm tiền quá nhiều đi, ngàinói, bữa tiệc này của chúng ta, có phải hay không đến để cho lão bản mời khách đây?” Hoàn Nhan Khang dựa vào lầu hai bên cửa sổ, bọn họ ở một gian nhã cư, vừa lúc nhìn lôi đài ở phía dưới trà lâu.

“Là hoàng tử, mà hẹp hòi như vậy!” lời của Hoàn Nhan Khang khiến cho Tô Mi khinh thường nói một tiếng, “Tiểu thư của chúng ta mới không có chơi cùng người keo kiệt như ngài vậy đâu!”

“Ta đây không phải là keo kiệt có được hay không! Ở nhà sống, dạy là phải tính toán tỉ mỉ!”

Nhìn Hoàn Nhan Khang cùng Tô Mi đấu võ mồm, Mộ Dung Thất Thất tâm tình rất tốt, trực tiếp tựa vào trong ngực Phượng Thương, “Thương, chàng nói, hai người bọn họ có phải hay không thật giống một đôi oan gia?”

“Giống!” Phượng Thương gật đầu, đem điểm tâm trong tay đút cho Mộ Dung Thất Thất.

“A Khang, đệ yêu thích Tô Mi nhà chúng ta sao? Nếu là thích, tới cầu hôn đi, ta đem Tô Mi gả cho đệ !” Mộ Dung Thất Thất cái miệng nhỏ ăn điểm tâm, ánh mắt lại quét Tô Mi cùng Hoàn Nhan Khang, càng xem bọn họ có bộ dạng vợ chồng, thật sự là một đôi dở hơi.

“Biểu tẩu, tẩu nói thật không?Cầu hôn cần gì? Ta trở về chuẩn bị!”

“Tiểu thư, ta mới không cần gả cho tên đăng đồ tử này đâu! Ta muốn phụng bồi tiểu thư!”

Hai người đồng thời mở miệng, nói cũng là hoàn toàn ngược lại, Mộ Dung Thất Thất nghe, ra vẻ đứng đắn nhíu nhíu mày, “Ai, làm sao bây giờ đây? Ta còn muốn sớm một chút đem Tô Mi gả đi ra ngoài, nhưng là Tô Mi không muốn, vậy coi như xong! Xem ra, A Khang bản lĩnh không tốt rồi! Lâu như vậy, còn không có đạt được trái tim mỹ nhân!”

Mộ Dung Thất Thất trêu chọc, khiến cho Hoàn Nhan Khang nóng nảy, lập tức một phát bắt được tay Tô Mii, “Tiểu Mi nhi, ta chỗ nào giống như đăng đồ tử vậy? Trong phủ ta một nữ nhân cũng không có, không tin nàngcó thể đi lục soát!”

“Lục soát cái đầu nhà ngài a!” Hoàn Nhan Khang nói trắng ra như vậy, mặt Tô Mi đỏ lên, rút tay ra, gõ lên đầu Hoàn Nhan Khang, “Dù sao ta chính là không lấy chồng, ta còn muốn theo hầu tiểu thư dài dài!”

Tình cảm của Tô Mi cùng Hoàn Nhan Khang tốt như vậy, khiến cho Tố Nguyệt có chút hâm mộ. Chung thân đại sự của Tô Mi đã xác định, còn nàng thì sao?

Nghĩ đến đây, trước mắt Tô Nguyệt hiện ra hình dáng của Nạp Lan Tín. Kể từ khi biết Nạp Lan Tín theo dõi mình, Tố Nguyệt không có sắc mặt tốt cho Nạp Lan Tín, nhưng mà người nọ dường như có tinh thần đánh không chết của Tiểu Cường ( con gián) , lúc nào cũng vậy, mỗi lần đều là khuôn mặt tươi cười, lại bị nàng gạt ở một bên, sau đó cũng không thấy Nạp Lan Tín tức giận.

Chẳng qua là, vừa nghĩ tới ban đầu Nạp Lan Tín đến gần mình, là vì điều tra Quang Hoa công tử, chính là lợi dụng nàng, khiến cho trong lòng Tố Nguyệt vẫn luôn có một chút vướng mắc, không giải được.

Mấy người đang nói chuyện, Như Ý đi đến, “Vương gia, Vân công chúa Đông Lỗ tới, muốn gặp ngài!”

“Tới thật nhanh!” Mộ Dung Thất Thất tâm tình vốn là đang rất tốt, sau khi nghe lời Như Ý nói, cái miệng nhỏ nhắn lập tức vểnh lên .”So với thời gian ta dự đoán cũng nhanh hơn rất nhiều!”

“Bảo nàng ta trở về, ta không rảnh ——” thế nhưng Phượng Thương mặt không đổi sắc, nhàn nhạt nói một tiếng, trực tiếp cự tuyệt Hạ Vân Tích.

Hắn cũng không muốn bởi vì tí xíu không thích đáng của mình, khiến Mộ Dung Thất Thất có ý nghĩ khác. Hiện tại,người quan trọng nhất ở trong lòng hắn là Mộ Dung Thất Thất, người khác, mặc kệ là công chúa hay là cái khỉ gió gì đó, đối với hắn mà nói, cũng là mây trôi! “Dạ!” Mặc dù kết quả này Như Ý đã biết, nhưng là muốn tới xác định. Chờ Như Ý đi ra ngoài, nói lại với Hạ Vân Tích, nói Vương gia không rảnh, trong mắt Hạ Vân Tích phủ lên sự mê man khó hiểu.

“Tại sao Vương gia không chịu gặp ta?”

Đối với cái vấn đề này của Hạ Vân Tích, có chút làm khó Như Ý.Chẳng lẽ nói với nàng, thật xin lỗi, mời ngài trở về đi! Vương gia chúng ta sẽ không có hứng thú với bất kỳ nữ nhân nào khác ngoài Vương phi, ngài sẽ chết tâm sao!

Nếu là Cát Tường, tuyệt đối sẽ nói ra. Nhưng mà Như Ý không thể nói ra lời như vậy, hơn nữa vì vị công chúa trước mặt hắn , nước mắt tràn đầy hốc mắt, làm như chính mình khi phụ ( ăn hiếp, bắt nạt) nàng, khiến cho Như Ý có chút không biết làm sao, định không nói lời nào, dứt khoát trầm mặc không nói.

Như Ý trầm mặc, Hạ Vân Tích cũng không có làm khó hắn. Như Ý chỉ là người hầu, hắn chẳng qua là truyền đạt ý tứ của Phượng Thương mà thôi. Nhưng là Hạ Vân Tích cũng không có vì vậy mà buông tha, nàng ngàn dặm xa xôi từ Đông Lỗ quốc tới đây, chính là vì Phượng Thương mà đến. Nếu như chỉ vì đối phương một hai lần cự tuyệt, nàng liền buông tha. . . , cái này tình yêu cũng quá không kiên định rồi.

Như thế nào mới khiến cho Phượng Thương chú ý, đây là điều mà trước mắt Hạ Vân Tích muốn làm nhất, sau khi suy nghĩ, Hạ Vân Tích thấy ngay giữa Bạch Vân Cư có một đài cao , phía trên có treo hoành phi, viết “Lôi đài” hai chữ.

“Lôi đài?” Hạ Vân Tích có chút kinh ngạc, nhanh chóng sai Hồng Diệp đi hỏi thăm cái đó dùng để làm gì.

Chưa tới một khắc, Hồng Diệp đã trở về bên cạnh Hạ Vân Tích.

“Tiểu thư, Bạch Vân Cư mặc dù là trà lâu, nhưng nối tiếng nhất ở đây, cũng là lôi đài kia. Bất kể thân phận, địa vị như thế nào, tài phú như thế nào, cũng có thể lên lôi đài của Bạch Cư Vân. Thi từ ca phú, cầm kỳ thư họa, cái gì cũng có thể đọ sức!”

“Có thể chọn một phương thức để khiên chiến, có thể điểm danh người khiêu chiến, nhưng mà trước đó phải biểu diễn tài nghệ của mình, sau khi nhận được sự công nhận của công chúng, mới có thể chọn lựa đối thủ. Nếu bị khiêu chiến, trừ khi nhận thua tại chỗ, nếu không không thể cự tuyệt. Về phần đánh giá, chính là khách nhân của Bạch Vân Cư. Người nào tiếng hô cao nhất, chính là thắng lợi!”

Hồng Diệp nói một lúc, đem đặc điểm lôi đài của Bạch Vân Cư nói ra.

Thi đấu lôi đài? Khiêu chiến? Như vậy là chuyện rất mới mẻ độc đáo. Thấy lôi đài này, Hạ Vân Tích đột nhiên cảm giác được đây một cơ hội tốt. Nàng muốn thu hút Phượng Thương, cũng muốn nói cho cả người kinh thành, Phượng Thương là nam nhân nàng nhìn trúng, phải là phò mã của Hạ Vân Tích nàng!

Hạ Vân Tích ở bên tai Hồng Diệp nói thầm mấy câu, Hồng Diệp mở to mắt, giật mình nhìn Hạ Vân Tích, “Công chúa, ngài thật muốn lên võ đài sao? Nhưng mà ngài là thân thể ngàn vàng a!”

“Hồng Diệp, hắn không muốn thấy ta, nếu như ta không vậy, làm sao có thể lấy được sự chú ý của hắn đây! Đây cũng là hắn ép ta! Ta nhất định phải cùng Trấn Quốc công chúa lên võ đài, hắn là huynh trưởng của Phượng Thất Thất, tự nhiên sẽ chú ý đến lôi đài, cũng sẽ chú ý ta, như vậy, ta mới có cơ hội nhìn thấy hắn!”

Công chúa nhà mình đối với Nam Lân vương si mê, khiến cho Hồng Diệp không thể làm gì. Từ khi nàng đi theo bên cạnh Hạ Vân Tích, mỗi ngày nghe thấy nhiều nhất chính là cái tên “Phượng Thương” này. Hạ Vân Tích đối với Phượng Thương quả thực là gặp ma! ( ám chỉ mê muội như ma ám )

Hạ Vân Tích chủ ý đã định, sẽ không để cho người nào khuyên can. Nàng thoải mái đứng ở trên lôi đài, gõ trống trên lôi đài. Tiếng trống vang, khách nhân Bạch Cư Vân đều biết, lại có người muốn bắt đầu lên võ đài rồi, đợi mọi người thấy đứng trên đài là một cô gái mỹ lệ, đều có chút giật mình. Lại là nữ nhân võ đài? Đây cũng là chuyện mới mẻ đi!

“Nữ nhân kia là ai? Lớn lên thật xinh đẹp!” Lên võ đài chính là nữ nhân, còn là một nữ nhân xinh đẹp, đây quả thực là tin tức lớn đặc biệt. Nhất thời, ánh mắt của mọi người đều tập trung ở trên người Hạ Vân Tích.

Ở dưới đài thấy hết những ánh mắt của những người trên lầu, Hạ Vân Tích cũng biết bản thân đánh cuộc đã thắng. Đầu năm nay, nơi này đâu có nữ nhân xuất đầu lộ diện, nhưng hôm nay nàng là không đếm xỉa đến cái gì nữa, mới đứng ở chỗ này. Hết thảy cũng là vì Phượng Thương! Nàng mới sẽ không dễ dàng buông tha cho như vậy!

Không thể không nói, Hạ Vân Tích hôm nay mặc rất đẹp. Một thân bạch y, trong sắc đen của tóc lốm đốm vài vạt màu lam , khiến người ta thấy yêu tiếc, khuôn mặt nhỏ nhắn làm rung động lòng người, làm cho người ta không nhịn được muốn ôm nàng vào trong ngực che chở.

“Bệ hạ, người trên đài là công chúa Đông Lỗ —— Hạ Vân Tích. Nghe nói là đuổi theo Phượng Thương đến nơi này…”

Cùng lúc đó, Phúc Nhĩ đứng ở bên cạnh Minh Nguyệt Thịnh, cẩn thận hầu hạ. Minh Nguyệt Thịnh sau khi về nước trọng thưởng cho Phúc Nhĩ vì trung thành với hắn, hiện tại, lại càng cẩn thận hầu hạ Minh Nguyệt Thịnh ở ngoài..

Phượng Thương trở lại, Minh Nguyệt Thịnh cũng là người biết trước, biết hắn theo Mộ Dung Thất Thất tới đây, Minh Nguyệt Thịnh cũng đến Bạch Vân Cư. Chẳng qua là, hắn tới chậm, cũng không có nhìn thấy Mộ Dung Thất Thất, mà ngoài nhã gian của Phượng Thương có người gác, Minh Nguyệt Thịnh dứt khoát tìm chỗ khác ngồi xuống uống rượu.

“Hạ Vân Tích? Ha hả ——” Minh Nguyệt Thịnh uống rượu, khóe miệng lộ ra một nụ cười hoàn mỹ, “Cũng không phải biết nàng chọn người lên võ đài cùng là ai?”

Minh Nguyệt Thịnh ở Bạch Vân Cư, vừa khéo, Hoàn Nhan Nghị cũng ở nơi đây. Từ sau khi Phượng Thương cùng Mộ Dung Thất Thất hồi kinh, hắn vẫn sai người ngó chừng hướng đi phủ Nam Lân vương.

Nếu không, Phượng Thương mang theo Mộ Dung Thất Thất tới Bạch Vân Cư, hắn nhận được tin tức cũng chạy tới nhưng mà ngồi ngây ngốc ở trong một gian khác, hắn cũng muốn xem một chút, Phượng Thương đang muốn làm gì chẳng qua là, đến lúc này, lại thấy Vân công chúa Đông Lỗ quốc – Hạ Vân Tích.

Không biết sao, khi nhìn lần đầu tiên nhìn thấy Hạ Vân Tích, tim Hoàn Nhan Nghị đột nhiên đập nhanh dồn dập ‘thình thịch’. Mặc dù đã gặp nhiều giai nhân mỹ lệ, bao gồm Mộ Dung Thất Thất tuyệt thế như vậy, nhưng chỉ có khi nhìn thấy Hạ Vân Tích, tim của hắn mới có thể đập nhanh, mặt cũng sẽ đỏ lên.

Nữ nhân này, như hoa lan mỏng manh trong gió, kiên định mềm mại, làm rung động lòng người. Mà nàng một thân quần trắng, thật thuần khiết như bông tuyết, Vân Tích Vân Tích, thật đúng là một đám mây thánh khiết ( thánh thiện tinh khiết), chỉ cần nhìn sẽ làm cho người ta thương yêu.

Mặc dù Mộ Dung Thất Thất đẹp hơn so với Hạ Vân Tích, nhưng là Hoàn Nhan Nghị cảm giác, ở trong đôi mắt trong suốt của Mộ Dung Thất Thất , cất dấu một cái gì đó kiêu ngạo bướng bình, hắn không thích. Nữ nhân, chính là hẳn là có bộ dạng phải như nữ nhân ( mềm mại yếu đuối…đủ loại từ hình dung về phụ nữ ), giống như Hạ Vân Tích như vậy là rất tốt!

Mọi suy nghĩ của Hạ Vân Tích đều là về Phượng Thương, nàng nghĩ muốn cho Phượng Thương chú ý, lại không nghĩ tới lại hấp dẫn Hoàn Nhan Nghị.

“Tiểu nữ tử mới đến, kính xin các vị chiếu cố nhiều hơn!” Giọng nói Hạ Vân Tích rất nhẹ nhàng, mềm mại giống như gió, ấm áp, lướt nhẹ qua, làm cho lòng người tê dại. Nàng nhẹ nhàng hành lễ, trước mặt mọi người như vậy đã đủ gây ấn tượng.

“Hôm nay, tiểu nữ tử muốn khiêu chiến một người, chẳng qua là dựa theo quy củ của Bạch Vân Cư, người khiêu chiến trước biểu diễn tài nghệ của mình. Tiểu nữ tử không có tài nghệ gì , chẳng qua là miễn cưỡng học qua mấy năm học cầm, kính xin mọi người tha lỗi, không làm khó tiểu nữ tử!”

Hạ Vân Tích mở miệng một tiếng “Tiểu nữ tử”, phối hợp thêm hình tượng dịu dàng của nàng, rất nhanh đạt được hảo cảm của mọi người, rất nhiều người vỗ tay ủng hộ nàng, cũng có người huýt gió, trông thoáng qua rất náo nhiệt.

Hắn hẳn là sẽ thấy mình chứ? Hạ Vân Tích ngẩng đầu, nhìn lên trên lầu, Phượng Thương hắn ở đâu, hắn mới có thể thấy mình.

Lão bản sai người mang đàn cổ lên, Hạ Vân Tích một lần nữa dịu dàng đáp lễ với mọi người,ưu nhã ngồi ở bên đàn cổ, điệu bộ giơ tay nhấc chân, thật ra khiến mọi người càng thêm tò mò thân phận của vị nữ nhân này.

Chỉ thấy, ngón tay ngọc nhỏ và dài của Hạ Vân Tích đặt ở trên dây cầm, tay đơn giản vài đường , một khúc 《 {Phán lang Quy} 》 vang lên.

“Chậc chậc ——” trên lầu, trên người Mộ Dung Thất Thất vờn quanh một tầng ghen tức nhàn nhạt, nàng không nghĩ tới Hạ Vân Tích muốn theo đuổi Phượng Thương đến mức này.{{Phán lang Quy}? Người Phán chẳng phải là Phượng Thương sao?

“Thương, làm sao cho tốt bây giờ? Bọn họ như vậy! Ai…” Mộ Dung Thất Thất thở dài thật dài, “Để công chúa một nước buông thân phận xuống làm điều này, đây là không dễ dàng a!” “Người tự mình đa tình không đáng giá được đồng tình.” Phượng Thương khẽ nhíu mày, chẳng qua là quét mắt nhìn Hạ Vân Tích, rồi thu hồi lại. Nữ nhân này, dáng vẻ kệnh cỡm ăn vào tận xương, hoàn toàn không giống khanh khanh của hắn tự nhiên như vậy , khúc cầm u oán này, là oán phụ cũng không sai.

“{Phán lang Quy}?” Lầu dưới Minh Nguyệt Thịnh nghe khúc cầm này, rượu trong miệng tí nữa phun ra ngoài. Đã sớm nghe nói dân chúng Đông Lỗ quốc cởi mở phóng khoáng , không nghĩ tới công chúa khuê các đợi gả, lại có thể theo đuổi nam nhân đến mức như thế này, đích thực là không dễ dàng.

Chẳng qua là, nhìn thấy đôi mắt Hạ Vân Tích đầy ẩn tình ai oán , Minh Nguyệt Thịnh không nhịn được cười lạnh một tiếng.

Giờ phút này, trong đầu hắn hồi tưởng cũng là bộ dạng của một cô gái đánh đàn ở đầu thuyền, khi đó, cái nhìn kia, đã khiến lòng hắn khắc sâu bóng hình nàng. Trong thiên hạ này, sợ là không có cô gái nào có thể so sánh được với sự hào hùng của Mộ Dung Thất Thất!

Mặc dù Minh Nguyệt Thịnh thấy Hạ Vân Tích chướng mắt, nhưng cũng không đại biểu nàng không có kẻ ủng hộ, tỷ như Hoàn Nhan Nghị, lúc này đã bị Hạ Vân Tích mê hoặc chết đi sống lại. Nếu như không phải là đang ở trước mặt mọi người, hắn nhất định sẽ tiến lên, kéo Hạ Vân Tích vào lòng, vuốt lên giữa lông mày nhàn nhạt u buồn của nàng. Cô gái như vậy, làm cho người ta như thế nào không đau, như thế nào không thương đây!

Lúc này Hoàn Nhan Nghị thấy, Phượng Thương là tuyệt đối không xứng với Hạ Vân Tích. Bỏ qua thân phận công chúa của nàng, sau lưng nàng là Đông Lỗ quốc, chỉ một là người bình thường, cũng sẽ làm cho lòng người đau làm cho người ta yêu!

Hạ Vân Tích đem toàn bộ mười năm nhớ nhung của mình hóa thành tiếng đàn, truyền đi ra ngoài.

Nàng tin tưởng, trên đời này không có ai yêu Phượng Thương, chú ý nhất cử nhất động của hắn hơn nàng. Mặc dù Phượng Thương chín lần đám cưới đều chấm dứt thất bại,trong phố xá còn có nhiều lời đồn như vậy về Phượng Thương, nhưng là nàng không sợ! Nàng tin tưởng Phượng Thương không phải là ma đầu trong truyền thuyết, nàng cũng tin tưởng, chỉ có mình mới là thích hợp nhất với Phượng Thương.

“Nữ nhân này thật là buồn nôn!” Hoàn Nhan Khang sờ một tầng da gà nổi trên người. Đánh đàn, đích thực là đầy ắp thâm tình, nhưng là tại nơi này tiếng đàn trên cầm của cô gái, quá mức tuyệt hảo, quá mức ai oán, làm cho người ta nghe cả người không thoải mái, thật giống như toàn bộ thế giới đều thiếu nợ nàng.

“A ——” Mộ Dung Thất Thất nghe lời này của Hoàn Nhan Khang, cười một tiếng, trong tay chẳng biết lúc nào thêmmột mảnh cánh hoa.

Không đợi Hoàn Nhan Khang nhìn hiểu, cánh hoa trong tay Mộ Dung Thất Thất đã cấp tốc bay về phía Hạ Vân Tích, đang lúc Hoàn Nhan Khang cho là Mộ Dung Thất Thất là muốn phá hủy đàn này, để cho Hạ Vân Tích không cách nào trình diễn, thì cánh hoa rơi vào trên dây cầm.

“Ông ——” một thanh âm vang lên, dây đàn chưa đứt, tiếng đàn lại bị hủy. Vốn là một khúc nhạc dịu dàng, bởi vì . . . này tiếng động dữ tợn, mà thay đổi mùi vị. Giống như cô gái động lòng người, nhưng có giọng nói giống con vịt, phá hư phong cảnh.

“Biểu tẩu, ngạo mạn a!”Chỉ là một cánh hoa, là có thể thao túng tới mức như thế, thế gian thật hiếm có.

Hoàn Nhan Khang không nhịn được trợn to hai mắt, ánh mắt bất đồng lần nữa nhìn Mộ Dung Thất Thất. Lực kia, nhiều một ít, dây đàn sẽ đứt, thiếu một ít, nhẹ nhàng rơi xuống, sẽ không phát ra âm thanh. Rốt cuộc muốn trải qua luyện tập bao lâu, mới có thể đạt tới cảnh giới như vậy a!

Mộ Dung Thất Thất không bình tĩnh, khiến cho trong lòng Phượng Thương cao hứng, tiểu nữ nhân này sức ghen thật là lợi hại, nhưng mà hắn thích.

“Ta không thích nghe khúc nhạc oán phụ, ảnh hưởng tâm tình!”

Mộ Dung Thất Thất giải thích như thế, vốn là muốn Hạ Vân Tích bởi vì bị phá âm, mà buông tha không trình diễn nữa , không nghĩ tới thế nhưng nàng như Tiểu Cường đánh không chết, không chút bị ảnh hưởng nào, còn tiếp tục kiên trì, làm cho Mộ Dung Thất Thất đối với công chúa Đông Lỗ này phải “Nhìn với cặp mắt khác xưa”.

Xem ra, nữ nhân này cùng cùng mấy con bướm tìm hoa trước đây không giống nhau, có chút khó đối phó!

Mặc dù cánh hoa phá âm, quả thật làm cho tinh thần Hạ Vân Tích dao động, nhưng cũng không có vì vậy ảnh hưởng quyết tâm của nàng, ngược lại làm cho nàng thật cao hứng.

Nhìn từ góc độ cánh hoa rơi xuống, hẳn là món đồ từ trong phòng Phượng Thương tới. Rốt cuộc là người nào ra tay đây?Chẳng lẽ là Phượng Thương? Vậy có phải hay không , hắn nghe nàng đàn? Có phải là nàng đã gần hắn một bước không?

Nếu Mộ Dung Thất Thất biết mình ra tay, ngược lại tăng cường ý chí chiến đấu của Hạ Vân Tích, nhất định sẽ hối hận bởi vì ghen mà nhất thời vọng động.

Một khúc cuối cùng, Hạ Vân Tích nhận được những tiếng vỗ tay vang dội. Mọi người thổi phồng nguyên nhân của nàng có ba loại, một là hình tượng bản thân nàng, khiến các nam nhân ở trà lâu dâng lên ý muốn bảo vệ , hai là bởi vì tiếng đàn nàng dịu dàng thê lương bi ai, động lòng người, còn lại là khi đối mặt với sự cố, nàng vẫn hiện ra kiên trì, làm cho người ta càng thêm thương tướng cô gái này..

“Cám ơn! Như vậy, có tính ta đã vượt qua kiểm tra rồi không?”

Hạ Vân Tích câu hỏi mới ra khỏi miệng, đã có người kêu lên, “Qua qua! Tiểu thư muốn khiêu chiến người nào?”

Vấn đề này hỏi thật kịp thời, Hạ Vân Tích chính là đợi đến khi có người hỏi như vậy đây.

“Người tiểu nữ tử muốn khiêu chiến là Trấn Quốc công chúa —— Phượng Thất Thất!”

Trên lầu, Mộ Dung Thất Thất cười khi nghe thấy giọng Hạ Vân Tích. Làm sao gặp gặp phải tình địch đều chọn nàng khiêu chiến? Vì sao không đi tìm cái người trong cuộc Phượng Thương kia?

## 94. Chương 101

Chương 101: Ta là cha của con.

Edit: Evans Britney

Beta: Tiểu Ngọc Nhi

Hạ Vân Tích trực tiếp chọn đấu với Mộ Dung Thất Thất, khiến những người kia đều kinh ngạc suýt chút nữa kêu lên.

Hôm nay, Nam Lân vương Phượng Thương mang theo Trấn Quốc Công chúa đi ra ngoài du ngoạn, tất cả mọi người tưởng sẽ được thấy dung nhan mỹ nhân đệ nhất thiên hạ, tiếc rằng, Phượng Thương đem Mộ Dung Thất Thất bảo vệ vô cùng tốt, bọn họ trực tiếp từ cửa sau đến, vào nhã gian, rồi không lộ diện nữa.

Hôm nay, nữ tử nhu nhược nũng nịu trên võ đài trước mắt này cư nhiên lại thách đấu với Trấn Quốc Công chúa Mộ Dung Thất Thất, điều này khiến Bạch Vân Cư lập tức bùng nổ.

Trấn Quốc công chúa là ai a, đó là nữ nhi bảo bối lưu lạc bên ngoài nhiều năm của Phượng Tà đại tướng quân cùng Minh Nguyệt công chúa, hôm nay tuy được tìm trở về, nhưng còn chưa từng lộ diện trước công chúng, Mộ Dung Thất Thất trong lòng dân chúng hoàn toàn chính là nữ tử thần bí.

Hiện tại, Hạ Vân Tích chọn Mộ Dung Thất Thất, không biết vị Trấn Quốc Công chúa khuynh quốc khuynh thành trong truyền thuyết này có ứng chiến hay không.

Dân chúng trong Bạch Vân Cư đều chờ mong Mộ Dung Thất Thất đáp ứng, trên lầu, trên mặt Mộ Dung Thất Thất không chút biểu cảm, như cũ lười biếng dựa vào ngực Phượng Thương, mắt phượng xinh đẹp híp lại, giống như 1 con mèo nhỏ ngủ lười.

Đợi một hồi lâu, trên lầu vẫn không có động tĩnh, Hạ Vân Tích có chút khẩn trương. Chẳng lẽ, Mộ Dung Thất Thất không dám cùng nàng lên võ đài? Vậy nàng làm sao bây giờ? Như đứa ngốc đứng ở chỗ này sao?

“Trấn Quốc công chúa, tiểu nữ tử muốn cùng người luận bàn một chút! Không biết Trấn Quốc công chúa có nể mặt tiểu nữ tử một chút hay không?”

Tiếng nói mềm mại của Hạ Vân Tích vọng lên trên lầu, Mộ Dung Thất Thất mắt phượng mở ra, khóe miệng lộ ra một nụ cười mị hoặc.

“Ha ha, ngươi là ai? Có mặt mũi gì? Bản cung dựa vào cái gì phải nể mặt ngươi?”

Giọng nói Mộ Dung Thất Thất ung dung khoan khoái, từ trên lầu truyền xuống. Tiếng nói lộ ra một cỗ uy nghiêm khiến người khác không thể bỏ qua, nhưng lại không tổn hại chút nào đến nét thanh lệ cùng ngọt ngào trong giọng nói của nàng. Chỉ nghe riêng giọng nói này, liền làm cho mọi người cảm thấy như đang trong ngày hè chói chang đột nhiên nhảy vào trong nước biển nhẹ nhàng khoan khoái. Cũng làm cho người xem cuộc vui càng thêm hiếu kỳ, muốn diện kiến chân dung Mộ Dung Thất Thất.

Quả nhiên, đây đúng là tính cách của nàng! Mộ Dung Thất Thất cự tuyệt Hạ Vân Tích, khiến Minh Nguyệt Thịnh cười khẽ lắc đầu, chỉ sợ là nàng đã sớm biết thân phận Hạ Vân Tích rồi, lại còn cố ý nói như vậy. Chỉ là, Hạ Vân Tích này cũng quá mức ngu dốt, lại đi chọn Mộ Dung Thất Thất, chuyện này rốt cuộc làm sao giải quyết đây? Minh Nguyệt Thịnh trong lòng đã có suy tính.

Nghe xong lời nói của Mộ Dung Thất Thất, Hạ Vân Tích tái mặt, nàng không nghĩ tới Mộ Dung Thất Thất có thể không để cho nàng mặt mũi như vậy, rõ ràng là đang trực tiếp nhục nhã nàng.

Công chúa —— chứng kiến bộ dạng của Hạ Vân Tích, Hồng Diệp âm thầm đổ mồ hôi thay công chúa.

Hạ Vân Tích từ nhỏ sống an nhàn sung sướng, muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, cho tới bây giờ chưa từng gặp trở ngại, cũng chưa từng thất bại, lần này nàng đối với Phượng Thương là tình không đổi, nhưng vừa lên đến đã bị Mộ Dung Thất Thất quăng sắc mặt, cái này công chúa sao có thể chịu đựng đây!

Hồng Diệp vốn cho là Hạ Vân Tích sẽ biết khó mà lui, không nghĩ tới nàng vẫn bảo trì mặt cười yếu ớt, như trước đứng trên lôi đài.

“Trấn Quốc công chúa, theo quy củ của Bạch Vân Cư, nếu bị khiêu chiến, thì phải tiếp nhận, nếu không liền coi là nhận thua…”

Hạ Vân Tích lấy lui làm tiến, muốn bức Mộ Dung Thất Thất hiện thân, khi nàng vừa dứt lời, Mộ Dung Thất Thất liền buông 1 câu xuống, “Quy củ Bạch Vân cư quản không được bản cung, ngươi cũng biết bản cung là Trấn Quốc Công chúa, hai chữ trấn quốc, sao có thể bị quy củ Bạch Vân cư trói buộc!”

Trong gian phòng trang nhã, Hoàn Nhan Khang đối với Mộ Dung Thất Thất bật ngón tay cái.

Tuy Hoàn Nhan Bảo Châu cũng là công chúa hoàng gia, nhưng so sánh 2 người với nhau, Mộ Dung Thất Thất càng có khí chất công chúa hơn, lời này nói ra ngoài, trực tiếp đập tan hi vọng của một nhóm người, cho dù có người cho dù không phục, cũng không làm gì được nàng, bởi vì nàng là Bắc Chu “Trấn quốc” công chúa Hoàng đế tự mình sắc phong!

Hạ Vân Tích xem như được lĩnh giáo sự lợi hại của Mộ Dung Thất Thất, chỉ là, nàng sẽ không buông tha. Phượng Thương trong gian phòng trang nhã kia, nói không chừng hắn hiện tại đang nhìn nàng. Vừa nghĩ tới Phượng Thương ở gần trong gang tấc, nội tâm của nàng liền có vô hạn lực lượng, vô hạn dũng khí cường đại, “Công chúa, chẳng nhẽ là muốn mượn thân phận của mình ỷ thế hiếp người?”

“Ha ha…”

Một chuỗi tiếng cười thanh thúy như chuông bạc rơi vào trong tai mọi người, khiến ác cảm mà bọn họ nảy sinh với Mộ Dung Thất Thất từ câu “ỷ thế hiếp người” của Hạ Vân Tích, nhất thời bị cuốn sạch. Vang vọng trong tai mọi người, đều là tiếng cười thanh thúy của Mộ Dung Thất Thất. Tiếng cười sạch sẽ như vậy, làm sao có thể là của loại người như Hạ Vân Tích nói đây!

“Rốt cuộc là bản cung ỷ thế hiếp người, hay là ngươi gây sự? Hả —— Đông Lỗ quốc Vân công chúa Hạ Vân Tích!”

Cửa sổ nhã gian, vẫn như trước không thấy thân ảnh Mộ Dung Thất Thất, chỉ là thanh âm của nàng, mọi người đã một mực nhớ kỹ. Vừa nghe nói nữ tử trên lôi đài, là Đông Lỗ quốc Vân công chúa Hạ Vân Tích, mọi người liền bừng tỉnh đại ngộ.

Thì ra, nữ nhân này chính là người gần đây huyên náo xôn xao, từ Đông Lỗ quốc ngàn dặm xa xôi chạy tới kêu gào không muốn gả cho ai khác ngoài Phượng Thương, Hạ Vân Tích?!

Lập tức, bách tính Bắc Chu quốc liền nhìn Hạ Vân Tích với ánh mắt khác hẳn lúc trước. Thì ra là thế, truy đuổi nam nhân tới mức so tài, nội tâm Đông Lỗ quốc công chúa, cùng bộ dạng bên ngoài của nàng ta, quả thật khác biệt quá lớn a…

Bị Mộ Dung Thất Thất chỉ đích danh thân phận, là nằm ngoài dự tính của Hạ Vân Tích, nhưng mà, nữ nhân này đã không để cho nàng mặt mũi, vậy nàng cần gì phải cố kỵ nhiều như thế?

“Ha ha, Vân Tích trước khi đến đây đã nghe nói qua mỹ danh của Trấn Quốc công chúa, Vân Tích đối với công chúa bội phục không thôi, vẫn muốn tìm cơ hội gặp mặt công chúa, không biết Trấn Quốc công chúa có hay không cho bản cung một cơ hội! Vân Tích rất muốn cùng công chúa làm bằng hữu!”

“Vân công chúa, ngươi hẳn là không phải muốn cùng bản cung làm bằng hữu, mà là muốn làm chị dâu bản cung đi!” “Ngươi nếu muốn gả vào Nam Lân Vương phủ, không bằng đi học một ít nữ công may vá, học một ít công việc quản gia là như thế nào. Huynh trưởng bản cung thích nhất nữ tử ôn nhu nhã nhặn, Vân công chúa xuất đầu lộ diện như vậy, lên đài đòi tỷ thí, người không biết còn tưởng rằng là khuê nữ cửa nhỏ nhà nghèo của ai, tiểu thư khuê các cũng sẽ không như vậy, càng không cần phải nói tới công chúa của một nước!”

Trong lời nói của Mộ Dung Thất Thất hàm xúc ý tứ trào phúng, mọi người đều có thể nghe được. Nghĩ Hạ Vân Tích như vậy, ở trước mặt công chúng, như oán phụ hát 《 phán quy lang 》, hiển nhiên chính là loại nữ nhân muốn nam nhân đến phát điên, không phải là hành vi của một công chúa nên làm!

Công chúa chân chính, hẳn phải như Mộ Dung Thất Thất vậy, luôn cùng giữ một khoảng cách dân chúng, đeo khăn che mặt thần bí, đối với người khác khiêu khích không kiêu ngạo không nóng nảy, đây mới là khí phái Hoàng Tộc!

So sánh ưu khuyết điểm của công chúa hai nước với nhau, trong lòng mọi người đã có nhận định. Vừa rồi còn cảm thấy Hạ Vân Tích là cô gái đáng giá để mọi người thương tiếc, hiện tại biết rõ đối phương là công chúa, thân phận bề ngoài của nàng cùng lời nói cử chỉ khác biệt quá lớn, lập tức làm cho hình tượng nàng trong suy nghĩ công chúng lập tức rút lại.

“Chậc chậc, thiên hạ này, sợ là không có nữ nhân nào ăn nói sắc bén hơn biểu tẩu—— “

Hoàn Nhan Khang vốn là muốn dùng “Lời nói ác độc” để hình dung Mộ Dung Thất Thất, song lời nói đến bên miệng, lại bỏ đi ý nghĩ này. Mộ Dung Thất Thất, đắc tội không nổi đâu nha, Hoàn Nhan Khang đã khắc sâu được chuyện này, hắn cũng không muốn làm bia đỡ đạn, bị Mộ Dung Thất Thất đập bay.

“A Khang, trong lòng ngươi thật sự là nghĩ như vậy?” Mộ Dung Thất Thất giống như cười mà không phải cười nhìn Hoàn Nhan Khang, Hoàn Nhan Khang lập tức tuyên thệ, “Đúng vậy! Biểu tẩu, trong nội tâm của ta xác định khẳng định nhất định là nghĩ như vậy!”

“Ha ha ——” Mộ Dung Thất Thất kêu Tố Nguyệt đến một bên, Ở bên tai nàng nói thầm hai câu, Tố Nguyệt gật đầu rời khỏi Bách Vân Cư.

“Biểu tẩu, tẩu sai tố nguyệt đi làm cái gì thế?” Hoàn Nhan Khang ghé qua, có phần cảm thấy hứng thú mà hỏi thăm, nhưng còn chưa có tới gần trước mặt Mộ Dung Thất Thất, đã bị tay Phượng Thương ngăn trở.

“Giữ khoảng cách!” Phượng Thương đẩy đẩy, khiến Hoàn Nhan Khang cách Mộ Dung Thất Thất xa một chút.

Thấy Phượng Thương để ý Mộ Dung Thất Thất như vậy, Hoàn Nhan Khang kêu lớn lên, “Biểu ca, huynh trước kia không phải thế này! Không nhỏ mọn như vậy!”

“Làm nũng với ta vô dụng! Ngươi muốn làm nũng ——” Phượng Thương nhìn về phía Tô Mi, “Tìm Tô Mi đi!”

Ngay cả cô gia cũng trêu chọc mình và Hoàn Nhan Khang như vậy, mặt Tô Mi đỏ lên, “Cô gia, ngài nói đùa gì vậy! Ta cùng hắn mới không quan hệ đâu!”

Trên lầu, một đám người đùa giỡn náo nhiệt, dưới lầu, Hạ Vân Tích có chút xấu hổ đứng ở trên lôi đài, tiến cũng không được, lùi cũng không xong.

Hạ Vân Tích chưa bao giờ biết rõ, Mộ Dung Thất Thất lại là người mỡ muối đều không ăn (nguyên văn là “du muối không vào”) như thế này. Trước kia, nàng chỉ cần khiêu khích một hai lần, lại dùng một chút phép khích tướng, thì đối phương đã sớm nổi trận lôi đình. Song Mộ Dung Thất Thất, lại hoàn toàn bất đồng, làm thế nào, nàng ta cũng không lộ diện. Cái này phải làm sao bây giờ?

Vừa nghĩ tới Phượng Thương đang ở phía trên, bên người Mộ Dung Thất Thất, Hạ Vân Tích vốn định buông tha, lại kiên trì trở lại. Chỉ còn một bước, là có thể tới gần người trong lòng nàng, nàng nếu dễ dàng buông tha cho, vậy không phải chứng tỏ tình cảm nàng đối với hắn một chút cũng không kiên định sao!

“Trấn Quốc công chúa nói như vậy, không phải là sợ đi!” Hạ Vân Tích nhìn chằm chằm trên lầu, thiệt tình hi vọng Phượng Thương có thể xuất hiện, chính là, lời này nói ra đã lâu, cũng không có ai đáp lại.

“Trấn Quốc công chúa? Phượng Thất Thất!” Hạ Vân Tích nhịn không được, trực tiếp kêu danh tự của Mộ Dung Thất Thất, lại nghe thấy giọng nói nam nhân truyền đến.

“Vương Gia nhà ta cùng công chúa đã đi rồi, Vương Gia có lời muốn truyền đạt lại cho Vân công chúa, Vương Gia hỏi, ngài thật sự là công chúa sao? Hắn chưa từng gặp qua công chúa nào giống như ngài! Chỉ e, trong tứ quốc, cũng chỉ có công chúa Đông Lỗ quốc mới như thế —— “ (TNN: hahaha quá độc =]] nghe dễ thương quá đi =]])

Như Ý ở trên lầu đau khổ truyền lại lời cho Hạ Vân Tích. Vừa rồi Mộ Dung Thất Thất tìm Tố Nguyệt, là bảo nàng chuẩn bị xe ngựa. Rất tốt a, đoàn người đều đi, duy chỉ lưu lại hắn truyền lời, chuyện đắc tội với người khác tất cả đều là hắn làm!

“Ha ha ha!” Như Ý thuật lại câu nói kia, rõ ràng tràn đầy châm chọc đối với việc Hạ Vân Tích trong ngoài không đồng nhất, mọi người nghe xong càng cảm thấy Phượng Thương nói rất đúng, cuối cùng đều cười lên ha hả!

Hạ Vân Tích từ nhỏ đến lớn, khi nào chịu qua khuất nhục như vậy. Lời nói này của Phượng Thương rõ ràng là giễu cợt nàng! Hôm nay, những dân chúng hạ tiện này cũng chê cười nàng như vậy, thật sự là to gan lớn mật!

“Cười cái gì mà cười! Các ngươi còn cười, ta liền nói phụ hoàng tru di cửu tộc các ngươi!”

Lời Hạ Vân Tích nói, khiến dân chúng càng thêm câm nín, có người hơi nghiêng đầu kêu lên, “Công chúa, nhân gia ta rất sợ đó a! Không nghĩ tới bệ hạ Đông Lỗ quốc tay thật dài như vậy, lại có thể quản đến tận Bắc Chu quốc chúng ta!”

Người này xem ra là tận lực khiêu khích, Hạ Vân Tích nghe lời này trực tiếp tức mà khóc lên. “Các ngươi khi dễ ta! Ta trở về nói cho phụ hoàng!”

Dậm chân một cái, Hạ Vân Tích rời khỏi lôi đài.

Khi Hoàn Nhan Khang đem chuyện này nói cho cho Mộ Dung Thất Thất, Tô Mi cùng Tố Nguyệt đều cười đến sụp eo, “Điện hạ, không nghĩ tới ngài còn có tiềm chất tà ác như vậy, câu nói cuối cùng kia, thật sự là quá khôi hài!”

Thì ra, câu nói kia là Hoàn Nhan Khang cố ý lưu lại nói.

Chọc cười Tô Mi, tâm tình Hoàn Nhan Khang rất tốt, nhưng nghĩ lại, Mộ Dung Thất Thất hôm nay cự tuyệt Hạ Vân Tích khiêu chiến, nữ nhân này nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ, không nhịn được lo lắng cho người trước mắt này.

“Biểu tẩu, Hạ Vân Tích này chính là hòn ngọc quý trên tay hoàng đế, chính là bảo bối lợi hại. Tẩu hôm nay nhục nhã nàng như vậy, chỉ sợ nàng sẽ không từ bỏ ý đồ!”

Lời Hoàn Nhan Khang nói có lý, nhưng Mộ Dung Thất Thất cũng cũng không sợ Hạ Vân Tích.

“A Khang, lời này của ngươi nói không đúng rồi! Nhục nhã nàng, rõ ràng chính là tự nàng ta, lời nói kia, cũng là Như Ý nói, hắn đại biểu ý tứ của Thương, cùng ta không có quan hệ gì hết! Đừng có cái gì cũng đổ hết lên lên đầu ta!”

Mộ Dung Thất Thất chối bỏ, khiến Hoàn Nhan Khang nhịn không được đổ mồ hôi. Là ai chưa qua Phượng Thương đồng ý, trực tiếp sai sử Như Ý, dạy hắn nói những lời kia? Sao người này vừa làm lại lập tức không thừa nhận như vậy! Xem ra, dù đắc tội tiểu nhân, cũng không thể đắc tội Mộ Dung Thất Thất, cái ý niệm này trong đầu và trong lòng Hoàn Nhan Khang đã ăn sâu bén rễ rồi.

Hoàn Nhan Khang đoán không sai, từ Bạch Vân cư đi ra, Hạ Vân Tích cơ hồ là vừa khóc vừa về Đông Lỗ quốc dịch quán.

Thân là công chúa, Hạ Vân Tích khi nào chịu qua ủy khuất như vậy, đây hết thảy đều là vì Mộ Dung Thất Thất! Đã sớm nghe nói Mộ Dung Thất Thất cùng Phượng Thương cảm tình không tầm thường, nói không chừng chính là nàng ta ở bên trong châm ngòi ly gián, làm hại nàng hôm nay không thấy được mặt Phượng Thương.

“Đều tại Phượng Thất Thất!” Hạ Vân Tích túm một tiểu cung nữ thường theo hầu bên người tới trước mặt, rút cây trâm trên đầu, đâm vào trên người tiểu cung nữ.

“Công chúa tha mạng! Công chúa tha mạng!”

Tiểu cung nữ vội vàng che người, lại không nghĩ hành vi né tránh này, càng chọc giận Hạ Vân Tích. “Ta cho ngươi trốn! Ta xem ngươi trốn!” Hạ Vân Tích túm lấy tiểu cung nữ, dùng sức đâm lên người nàng, không đầy một lát, trên người tiểu cung nữ có thêm mấy cái lỗ thủng đầy máu.

“Công chúa, xin ngài bớt giận!” Biết rõ vị công chúa này lại bắt đầu tra tấn người, Hồng Diệp liền bước lên phía trước đập lưng nắn vai cho Hạ Vân Tích, thuận tiện dùng mắt ra ám hiệu, kêu tiểu cung nữ đi nhanh lên.

Có Hồng Diệp cứu, tiểu cung nữ vội vàng lau nước mắt dập đầu tạ ơn, tranh thủ thời gian chạy ra ngoài.

“Hồng Diệp, ngươi thấy không, hôm nay bọn họ đều chê cười ta! Xem ta làm trò hề! Nếu ở Đông Lỗ quốc, ta nhất định bảo phụ hoàng đều chém bọn hắn!”

Tuy Hạ Vân Tích thường xuyên hạ độc thủ đối với cung nữ bên người, nhưng với tâm phúc của mình Hồng Diệp, vẫn rất coi trọng. Đi theo bên người nàng, những năm này, Hồng Diệp ngược lại chưa từng trải qua nỗi khổ da thịt.

“Công chúa, ngài đừng nóng giận! Hôm nay không được, thì còn có sau này! Bắc Chu quốc muốn tổ chức cung yến, cái này là một cơ hội tốt a! Công chúa có thể bắt lấy cơ hội này, áp đảo tất cả mọi người a!”

Hồng Diệp hiểu rõ tính tình vị công chúa này, chỉ có thể thuận theo vuốt đuôi, nếu làm trái tâm ý của nàng, chịu khổ vất vả vẫn là chính mình a, nói không chừng còn bị mất mạng.

Hồng Diệp nói sang chuyện khác, thành công khiến cảm giác bị thất bại của Hạ Vân Tích thoáng bớt đi một ít.

Hôm nay có chút hơi lỗ mãng rồi, mới để Mộ Dung Thất Thất có cơ hồi chê cười nhược điểm của nàng. Chờ đến cung yến, trước quốc quân cùng đại thần, Mộ Dung Thất Thất nếu lại “lùi bước trốn tránh”, thì chính là kẻ hèn nhát!

Khúc mắc nội tâm được tháo bỏ, Hạ Vân Tích lại tràn đầy lòng tin. Bất kể thế nào, nàng hôm nay lộ mặt, Phượng Thương khẳng định đã thấy nàng. Chờ tới cung yến nàng sẽ hảo hảo phát huy, như vậy Phượng Thương nhất định sẽ thích.

“Hồng Diệp, Phượng Thất Thất khi chưa thành Trấn Quốc công chúa, chỉ là phế vật, làm sao hôm nay nghe nàng nói chuyện, cùng phế vật không giống a! Ngươi nói, cung yến có nhiều người như vậy, nàng có thể cự tuyệt ta như hôm nay hay không?”

“Công chúa, nàng ta chỉ là công phu ngoài miệng lợi hại, mặt khác, nhất định là so kém ngài! Tại cung yến, ngài nếu nói muốn tỷ thí, nàng ta chắc sẽ không thể cự tuyệt. Lừa gạt dân chúng, nàng còn làm được, nhưng muốn tại trước mặt văn võ bá quan cùng hoàng thượng lại không thèm để ý như hôm nay, thì nàng chính là kẻ bỏ đi!”

Lời Hồng Diệp nói, giống như thuốc an thần, khiến tâm tình Hạ Vân Tích thật tốt. Phượng Thất Thất, ngươi chờ xem! Vị trí Nam Lân vương phi, ta định chắc rồi! Mặc kệ ngươi có thừa nhận hay không, ta cũng sẽ là chị dâu của ngươi!

Phượng Thương cùng Mộ Dung Thất Thất trở lại Vương phủ, hai người vừa mới tiến vào Thính Tùng lâu, liền phát hiện khác thường, hai người liếc nhau, giả bộ như không có việc gì, một người đi tới bàn, một người tới bên giường, cùng 1 lúc, hai người đồng thời xoay người.

Hoa mai tiêu trong tay Phượng Thương cùng tơ vàng trong tay Mộ Dung Thất Thất đồng loạt ra tay, trực tiếp xông lên nóc phòng.

“Loảng xoảng——” một tiếng vang lên, hoa mai tiêu bị đánh rơi, một người áo đen xuất hiện ở trước mặt bọn họ.

“Ngươi là ai?” tơ vàng của Mộ Dung Thất Thất quấn quanh cổ đối phương, giống như chỉ cần dụng một phần lực, đầu đối phương sẽ bị tơ vàng của nàng cắt đứt.

Phượng Tà nhìn khuôn mặt Mộ Dung Thất Thất, càng xem càng cảm thấy yêu thích, mặc dù mạng của mình bây giờ còn đang trong tay nàng, nhưng nàng là khuê nữ thân sinh a! Vừa rồi Phượng Thương dùng hoa mai tiêu hấp dẫn chú ý của hắn, giúp Mộ Dung Thất Thất đắc thủ, hai người này phối hợp thật sự là thiên y vô phùng!

“Nói! Ngươi là ai? Đến đây làm cái gì?”

Thấy Hắc y nhân che mặt không nói lời nào, tơ vàng trong tay Mộ Dung Thất Thất kéo căng, đối phương nếu như là địch nhân, nàng cũng không ngại lấy tánh mạng đối phương.

“Thất Thất…” giọng nói của Phượng Tà, có chút thê lương, hắn giơ tay lên, chậm rãi gỡ xuống cái khăn đen trên mặt.

“Ngươi không phải, đại sư trấn yêu tháp sao?” Nhìn thấy dung mạo của đối phương, Mộ Dung Thất Thất cả kinh, “Ngươi không phải viên tịch rồi sao?”

Mộ Dung Thất Thất nói như vậy, Phượng Thương cũng nghĩ thế, người này chính là người đưa ngũ sắc mai cho Mộ Dung Thất Thất. Chỉ là hắn vì sao lại có bộ dáng này, vì sao xuất hiện ở Thính Tùng lầu? Phượng Thương cẩn thận đánh giá Hắc y nhân trước mắt, muốn từ dung mạo hắn nhìn ra một tia đầu mối.

Tuy giật mình, nhưng tơ vàng trong tay Mộ Dung Thất Thất còn chưa tính thu hồi. Người này là địch hay là bạn, nàng còn chưa biết, cho nên không thể lơ là.

Ý nghĩ của Mộ Dung Thất Thất, Phượng Tà rất tán thưởng. Xác thực, hiện tại không biết rõ ràng thân phận chân thật của địch nhân, cẩn trọng là là vô cùng trọng yếu. Năm đó hắn chính là quá mức chủ quan, mới bị huynh đệ tốt của mình ở sau lưng đâm hắn một đao, khiến hắn cửa nát nhà tan, lang bạc kỳ hồ nhiều năm như vậy.

“Ta là Phượng Tà, là phụ thân của con.”

Một câu của Phượng Tà, giống như sét đánh giữa trời quang, đem Mộ Dung Thất Thất nổ loạn chóng mặt một hồi. Phượng Tà không phải đã chết sao? Tại sao lại đột nhiên xuất hiện? Người này rốt cuộc là thật là giả?

## 95. Chương 102

Chương 102 : Đoàn Viên

Edit : Evans Britney

Beta : Bỉ Ngạn

Mộ Dung Thất Thất cũng thật sự chưa từng nhìn qua mặt thật của Phượng Tà, không cách nào đoán được lời nói của người đứng trước mặt có đáng tin cậy hay không. Chỉ là, Phượng Tà đã từng là mỹ nam danh chấn thiên hạ, nhưng nam nhân ở trước mặt nàng bây giờ, cùng trong hình tượng trong truyền thuyết hoàn toàn bất đồng.

Mộ Dung Thất Thất không cách nào đoán được sự chân thật trong lời nói của hắc y nhân trước mặt, Phượng Thương thì ngược lại, kích động tiến lên phía trước cầm tay Phượng Tà, cho dù hắn quên hết tất cả, nhưng sẽ không quên được giọng nói của Phượng Tà, còn có cặp mắt kia. Chỉ với hai thứ này, Phượng Thương có thể xác định, Hắc y nhân này chính là Chiến Thần đại danh đỉnh đỉnh của Bắc Chu quốc—— Phượng Tà.

“Phụ thân, thật là người!”

Phượng Thương tay run nhè nhẹ, Mộ Dung Thất Thất có thể nghe được, trong giọng Phượng Thương mang theo sự kích động cùng một chút run run.. Xem ra, người này đúng là cha ruột của nàng ——

“Thương Nhi!” Phượng Tà thân thiết nắm tay Phượng Thương , dùng sức lắc, “Con cũng đã lớn như vậy… Tốt, rất tốt —— “

Chòm râu trên cằm Phượng Tà run nhè nhẹ, hiện tại hắn cố gắng kiềm chế tâm tình của mình, không để cho nước mắt mình rơi xuống. Tuy trước kia Phượng Tà vẫn ở chỗ tối quan sát sự trưởng thành của Phượng Thương, chỉ là cho tới bây giờ không cùng hắn gặp mặt nhận nhau. Hôm nay, Phượng Thương một tiếng “Phụ thân”, đem tất cả cảm xúc Phượng Tà đều dâng trào.

“Phụ thân, người vẫn còn sống! Thật sự là quá tốt!” Phượng Thương cực kỳ hân hoan, Phượng Tà còn sống, điều này đối với hắn mà nói là tin tức tốt cỡ nào a!

“Khanh khanh, người là cha nàng, là cha ruột của nàng!”

Phượng Thương lôi kéo Mộ Dung Thất Thất, lôi nàng đưa đến trước mặt Phượng Tà, “Khanh khanh, đây là phụ thân của nàng!”

Hai nam nhân tâm tình đều vô cùng kích động, còn Mộ Dung Thất Thất lại vô cùng bình tĩnh. Phụ thân? Phượng Tà? Mộ Dung Thất Thất có chút ngây ngốc tại chỗ nhìn Phượng Tà.

Kiếp trước, nàng là cô nhi không cha không mẹ, tuy rằng nghĩa phụ đối với nàng như con mình sinh ra, nhưng trong lòng Mộ Dung Thất Thất vẫn còn chút tiếc nuối.

Cha mẹ thân sinh vứt bỏ, vẫn là nỗi đau trong lòng nàng không có cách nào bù đắp được. Bao nhiêu lần nàng ở trong mộng được gặp cha mẹ, luôn cố gắng muốn đuổi theo bước chân của bọn họ, muốn bọn họ một chút vì cái gì muốn vứt bỏ nàng, sau khi tỉnh lại, khóe mắt đều là nước mắt nhẹ rơi.

Hôm nay, trọng sinh đến thế giới này, nàng rõ ràng có thể nhìn thấy phụ thân thân sinh của thân thể này, không khỏi có một loại cảm giác tràn lan ở trong lòng.

Người nam nhân trước mắt này, trong mắt lộ ra tia sáng yêu thương, không mang theo mưu cầu, tràn đầy ấm áp, lúc này, cảm giác ấm áp một mực bao quanh nàng, chẳng lẽ, đây là cảm giác có phụ thân sao?

“Thất Thất, ta thật là cha con!” Thấy Mộ Dung Thất Thất đứng ở kia, vẫn luôn trầm mặc, trong lòng Phượng Tà đau xót.

Đứa nhỏ này, mặc dù là nữ nhi của hắn và Hoàn Nhan Minh Nguyệt, nhưng mà vừa sinh hạ đã bị người cướp đi, vẫn được người khác nuôi dưỡng, hôm nay để nàng nhận thức một người khác làm phụ thân, về tình, cũng khiến Mộ Dung Thất Thất khó có thể chấp nhận.

Huống chi hắn vốn được coi là một người đã chết, hiện tại đột nhiên xuất hiện, không thể không khiến người giật mình. Cho nên, Phượng Tà có thể hiểu được Mộ Dung Thất Thất nghĩ gì, cũng không ép nàng nhận mình.

“Từ từ sẽ quen, Thất Thất, ta biết rõ con rất khó tiếp nhận chuyện như vậy, nhưng mà, ta thực sự là Phượng Tà – cha ruột của con.”

Phượng Tà che dấu, ở trong mắt của hắn hiện lên tia đau đớn cùng tự trách, hết sức kích thích Mộ Dung Thất Thất. Phần tự trách này, cảm giác đau lòng này có lẽ là bởi vì không thể bảo vệ được vợ con ư?

“Ba ba ——” Mộ Dung Thất Thất nhào vào trong ngực Phượng Tà, toàn bộ kiếp trước kiếp này ,tất cả đều luôn khát vọng tình thân, đều bộc lộ trong một tiếng”Ba ba” này.

Phượng Tà sững sờ, hắn chưa từng nghe qua cái từ “Ba ba” này, nhưng từ thần sắc kích động của nữ nhi trong lòng hắn cũng đoán ra, chắc là nhận hắn rồi. Tay Phượng Tà run rẩy vỗ nhẹ lên lưng Mộ Dung Thất Thất. Minh Nguyệt, Thất Thất nhận ta! Thất Thất nhận ta!

Trước mắt là cảnh phụ tử nhận nhau, là chuyện tình vô cùng cảm động. Mặc dù Phượng Thương còn có rất nhiều chuyện muốn hỏi Phượng Tà, nhưng hắn vẫn chậm rãi lui ra bên ngoài, đem không gian yên tĩnh tặng cho hai phụ tử này.

“Ba ba, người cùng mụ mụ vì cái gì lại không quan tâm con? Chẳng lẽ là bởi vì con không láu lỉnh, không nghe lời sao?” Mộ Dung Thất Thất ngẩng đầu, trong mắt trên mặt tất cả đều là nước mắt.

Nghe tiếng khóc của nữ nhi, cùng trong lời nói sự “lên án” , khiến nam tử hán như Phượng Tà cũng đỏ mắt.

“Thất Thất, không phải như thế! Ta và mẹ con rất yêu con, chúng ta đều vô cùng yêu con! Con là hài tử chúng ta trông mong mười năm mới có được, chúng ta làm sao có thể không thương con! Con cũng không biết, mẹ con mang thai con, chúng ta vui mừng đến cỡ nào ! Chúng ta đã từng ảo tưởng, nhất định phải làm cho con trở thành hài tử hạnh phúc nhất trên thế gian, muốn đem tất cả yêu thương đều dành cho con! Chúng ta chưa từng có ý nghĩ vứt bỏ con, không nhớ con!”

Phượng Tà khóc , một giọt, rơi ở trên trán Mộ Dung Thất Thất. Cuộc đời này của hắn, số lần khóc có thể đếm được mấy lần.

Lần đầu tiên, là vì bạn thân của Phượng Tà, cũng chính là Long Dục phụ thân của Phượng Thương chết dưới loạn tiễn, hắn không thể cứu giúp, chỉ có thể nhìn long Dục biến thành con nhím, hắn khóc, khóc vì sự bất lực của mình; lần thứ hai, là ở Nhạn Đãng Sơn khi biết được Hoàn Nhan Minh Nguyệt cùng hài tử chết đi, còn có những huynh đệ theo hắn nam chinh bắc chiến kia đều chết hết, lúc này hắn khóc; lần thứ ba, chính là hiện tại, nhìn nữ nhi đau lòng khóc như vậy, chất vấn bọn họ vì cái gì không cần phải nàng, khiến Phượng Tà bật khóc.

“Thực xin lỗi! Là cha không tốt! Là cha quá tin tưởng người khác, cho nên mới tạo nên sai làm ở Nhạn Đãng Sơn, khiến kẻ gian thừa cơ, khiến con cùng mẹ conchịu nhiều khổ cực như vậy, đều là cha không tốt! Là cha thật có lỗi với các người! Nhưng mà con phải nhớ kỹ, ta và mẹ con, vĩnh viễn là yêu con!”

Giọng Phượng Tà run run, nước mắt rơi xuống, những năm này, vất vả nhiều như vậy, sống khó khăn nhu vậy, tất cả kiên cường, ở trước mặt con gái, toàn bộ đều sụp đôt, giống như vỡ đê sông Giang, sóng lớn mãnh liệt.

Phượng Tà xin lỗi, quét sạch toàn bộ sự tiếc nuối về tình thân của hai đời tích lũy sâu trong lòng Mộ Dung Thất Thất. Thì ra không phải nàng không tốt, thì ra cha mẹ cũng là có nỗi khổ tâm! Như vậy, kiếp trước, cha mẹ vứt bỏ nàng, có phải là cũng giống Phượng Tà cùng Hoàn Nhan Minh Nguyệt, có nổi khổ tâm riêng của mình? Bọn họ cũng vốn kỳ vọng sẽ cho nàng một gia đình hạnh phúc, cho nàng cuộc sống hạnh phúc——

Tất cả bi quan thương tâm khổ sở kia được một tiếng “Chúng ta vĩnh viễn yêu con” của Phượng Tà làm tan thành mây khói, Mộ Dung Thất Thất đột nhiên cảm giác được có phụ thân thật tốt. Cảm giác hạnh phúc lấp đầy trong lồng ngực, thật tốt!

Lúc này, Mộ Dung Thất Thất cảm giác mình thật sự hạnh phúc! Kiếp trước nàng không có được, chỗ còn thiếu của nàng, đều ở kiếp này có được. Bất kể có người yêu tri âm là Phượng Thương, hay chỉ một câu “Thực xin lỗi” của Phượng Tà trước mặt, đều khiến nàng có cảm giác chưa bao giờ trải qua. Nàng cảm giác được mình là người hạnh phúc nhất!

Chờ đến khi tiếng khóc trong phòng nhỏ dần, Phượng Thương mới đẩy cửa ra đi vào. Thấy mắt Mộ Dung Thất Thất sưng đỏ, Phượng Thương một trận đau lòng, tự mình lấy nước rửa mặt cho Mộ Dung Thất Thất. Nhìn thấy Phượng Thương cùng Mộ Dung Thất Thất thân mật với nhau, Phượng Tà thoả mãn gật đầu. Dường như là, ở trên người bọn họ, thấy được mình và Hoàn Nhan Minh Nguyệt năm đó..

Chờ Mộ Dung Thất Thất điều chỉnh tâm tình tốt, nàng chậm rãi đi đến bên người Phượng Tà quỳ xuống bái lạy, “Phụ thân!”

“Tốt! Tốt lắm!” Phượng Tà nhìn sang một bên, lau lệ. Trước kia hắn chưa từng nghĩ tới, nữ nhi của mình còn sống, cho dù biết rõ Mộ Dung Thất Thất là con của hắn cùng Hoàn Nhan Minh Nguyệt, cũng không dám hy vọng xa vời Mộ Dung Thất Thất có thể nhận hắn. Giờ đây, một tiếng “Phụ thân” của Mộ Dung Thất Thất, khiến tất cả băn khoăn trong lòng Phượng Tà đều biến mất.

“Phụ thân!” Phượng Thương quỳ xuống cạnh bên người Mộ Dung Thất Thất, cùng nàng bái lạy trước mặt Phượng Tà, chỉ là, Phượng Thương bổ sung một câu, “Chắc là, con phải thay đổi xưng hô, gọi ngài nhạc phụ!”

Nghe Phượng Thương nói như vậy, Mộ Dung Thất Thất mặt đỏ lên. Phượng Tà thấy tiểu nữ nhi vậy, vui vẻ đến đỡ họ đứng lên, “Được! Bất kể là phụ thân, hay là nhạc phụ, cũng không có sai! Đều là người một nhà!”

Lời nói ‘người một nhà’ của Phượng Tà khiến Phượng Thương cực kì vui vẻ. “Nhạc phụ, không phải người đã tạ thế ( chết) rồi sao? Vì cái gì lại ở trong tháp Trấn Yêu? Năm đó ở Nhạn Đãng Sơn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Câu hỏi của Phượng Thương, đã dời sự chú ý của Phượng Tà về chuyện năm đó, nhìn thấy dung nhan Mộ Dung Thất Thất giống Hoàn Nhan Minh Nguyệt, giọng nói của Phượng Tà trở nên xót xa.

“Năm đó, có người bán tin tình báo của quân ta cho Tây Kỳ quốc, hơn nữa trong lương thực chúng ta cũng bị hạ động, còn mở cổng thành ea, dẫn quân địch tiến vào, khiến cho đại cục vốn là Bắc Chu quốc thắng biến thành đại bại! Hai mươi vạn quân của ta, toàn bộ đều chết —— “

Vừa nghĩ tới Hoàn Nhan Liệt làm hại mình nhà tan cửa nát, vợ con ly biệt, trong mắt Phượng Tà tràn đầy cừu hận . Huống chi hai mươi vạn tướng sĩ này, đều là cùng hắn vào sinh ra tử, huynh đệ nam chinh bắc chiến, hài cốt bọn họ cũng không còn, mối thù này, dù như thế nào cũng phải báo !

“Tất cả mọi người nói, chuyện này do Thải Hoa làm, ta điều tra nhiều năm, cho đến gần đây mới phát hiện, Thải Hoa thật ra chỉ là thế thân cho cái chết của mẹ con. Cái người bị đốt thành tro bụi kia, không phải mẹ con, mà là Thải Hoa ! Thủ phạm, hoàn toàn là một kẻ khác!”

“Là Hoàn Nhan Liệt?”

Phượng Thương hỏi như vậy, Phượng Tà nhẹ gật đầu, “Đúng! Chính là hắn! Hơn nữa, mẹ của con cũng chưa chết, bị Hoàn Nhan Liệt dấu ở địa cung ( cung điện dưới lòng đất ) dưới cung Trường Thu!”

Lời của Phượng Tà, chấn động tới mức nào, làm cho Phượng Thương cùng Mộ Dung Thất Thất sững sờ.

“Nhạc mẫu không phải đã….” Phượng Thương không thể tin được sự thật này, không nghĩ tới, Phượng Tà mà tất cả mọi người cho rằng đều đã chết vẫn còn sống, Hoàn Nhan Minh Nguyệt người rõ ràng tự sát vì tình lại được giấu trong Hoàng cung, trong lúc này rốt cuộc có cái gì là bí mật không thể cho ai biết nữa? Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?

“Nàng còn sống, chỉ là….giống như hoạt tử nhân ( người thực vật), đang ngủ say không tỉnh, ta cũng không biết nàng đã trải qua những gì!” Thấy Phượng Thương nhắc đến Hoàn Nhan Minh Nguyệt, trong mắt Phượng Tà lại là một mảnh ướt át.

“Ta vốn là muốn chờ báo thù cho mẫu thân con xong, sẽ đến gặp các con nhận mặt, nói rõ chân tướng. Chính là mấy ngày hôm trước ta mới phát hiện ra Minh Nguyệt căn bản cũng chưa chết. Ta không phải đại phu, không biết tại sao Minh Nguyệt bị như vậy, ta nghĩ không ra biện pháp. Chỉ có thể tới tìm các con! Phượng Thương, y thuật Tấn Mặc cao minh, ta muốn mời hắn đến nội cung xem mẹt của con, xem nàng rốt cuộc bị làm sao vậy? Có thể cứu tỉnh nàng hay không?”

Lời nói của Phượng Tà, khiến Phượng Thương cùng Mộ Dung Thất Thất ngoài kinh ngạc, còn lại là mừng rỡ vô cùng. Thì ra Hoàn Nhan Minh Nguyệt không chết! Nếu nói như vậy, không phải là cả nhà Mộ Dung Thất Thất có thể đoàn viên rồi!

“Cha, con cũng biết một ít y thuật, không bằng con đi cùng các người, nói không chừng có thể giúp đỡ được!” Đối với nữ nhân cho mình sinh mạng kia, Mộ Dung Thất Thất rất kiều kỳ, cũng thấy rất thân thiết. Kiếp trước không có cha mẹ yêu thương, kiếp này có thể có cha mẹ, điều này đối với nàng là chuyện hạnh phúc cỡ nào.

“Cũng được!” Phượng Tà gật gật đầu, bất kể như thế nào, chỉ cần là cơ hội, hắn không thể buông tha.

Ba người, hàn huyên thật lâu, Phượng Thương cùng Mộ Dung Thất Thất qua sự miêu tả của Phượng Tà, rốt cuộc cũng biết chuyện năm đó.

Thì ra, năm đó ở núi Nhạn Đãng, hai mươi vạn đại quân của PHượng Tà, đánh cho quân đội Tây Kỳ quốc đến hoa rơi nước chảy ( thảm hại vô cùng), thắng lợi gần như trước mắt.

Nhưng sau đó, không biết vì sao, lương thực của đại quân đã xảy ra vấn đề, tất cả mọi người đều bị kiết lỵ, tiêu chảy. Giờ nghĩ lại, hẳn là có người hạ độc trong giếng nước, cho nên thân thể các binh sĩ mới nảy sinh vấn đề không khỏe.

Vừa vặn lúc ấy là ba tháng hừ trời rất nóng, càng là thời điểm kiết lỵ tràn lan,chỉ bệnh nhẹ kiết lỵ cũng khiến sức chiến đấu của đại quân rơi thẳng xuống, mà lúc này, ban đêm có người mở cửa thành ra, quân đội Tây Kỳ quốc tiến thẳng vảo chém giết.

Phượng Tà vốn là muốn dẫn Hoàn Nhan Minh Nguyệt cùng Phượng Thương rời đi, lại không nghĩ đồ ăn của bọn họ cũng bị hạ độc, vừa rời đi đến ngoài thành không bao lâu, đã có người vây bắt tấn công bọn họ, cho dù ưng kỵ quân lấy một địch trăm,nhưng bị bọn họ bỏ thuốc, cũng không phải đối thủ của đối phương.

Phượng Tà sau khi trúng đao đã hôn mê, chờ hắn tỉnh lại, nằm bên người, là mã phu đối với hắn trung thành và tận tâm, là hắn liều mạng cứu Phượng Tà ra, chính mình lại bỏ mạng. Lúc Phượng Tà chạy về, Hoàn Nhan Minh Nguyệt cùng Phượng Thương đều chẳng biết đi đâu…

“Ta suy nghĩ thật lâu, rốt cuộc là ai hạ độc trong giếng nước, nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có một người chính là đại thần Lý Tuấn người Hoàn Nhan Liệt phái tới khao thưởng tam quân, mọi chuyện phát sinh đều là từ sau khi hắn tới đây. Mà ý của hắn, chính là ý tứ của Hoàng Nhan Liệt, là Hoàn Nhan Liệt quyết tâm muốn tiêu diệt ta!”

“Chẳng qua là, tại sao Hoàn Nhan Liệt phải làm như vậy? Hắn và người không phải là bạn tốt, không phải anh ruột của mẹ sao?” Mộ Dung Thất Thất không rõ Hoàn Nhan Liệt nghĩ gì, thế nhân đều nói là Hoàn Nhan Liệt thương yêu nhất là muội muội của hắn, Hoàn Nhan Minh Nguyệt, sao hắn lại muốn đối đãi với người nhà Phượng Tà như vậy?

“Hừ!” Vừa nghĩ tới hành vi bỉ ổi của Hoàn Nhan Liệt, cùng ý định xấu xa của hắn, Phượng Tà cảm thấy chán ghét, hắn nắm tay xiết chặt lại, hàm răng kêu “khanh khách”, “Hắn làm như vậy, nguyên nhân chỉ có một —— “

Lời này, Phượng Tà thật sự không muốn nói ra. Đường đường là vua của một nước lại thềm mến muội muội của mình, hơn nữa vì vậy mà không để ý tới lợi ích quốc gia, tình cảm huynh đệ, người như vậy, thật sự là rất đáng hận!

Thất Phượng Tà trầm mặc lâu như vậy, cũng không nói ra, Mộ Dung Thất Thất có chút sốt ruột, “Cha, hắn vì cái gì làm như vậy, người nói đi!”

Phượng Tà nhìn nhìn Mộ Dung Thất Thất, lại nhìn Phượng Thương, thở dài. Chân tướng, bọn chung sớm muộn cũng sẽ biết, vấn đề này cũng không phải là lỗi của hắn và Hoàn Nhan Minh Nguyệt, không cần thiết phải giấu diếm giúp Hoàn Nhan Liệt.

“Trang trí bên trong cung Trường Thu, giống như đúc khuê phòng của mẹ con, hơn nữa theo lời nói của tiểu cung nữ được Thái Hậu cứu, trước Nguyệt quý phi ở tại cung Trường Thu cùng mẹ của con lớn lên có mấy phần tương tự….”

“Két ——” Trong nội tâm Mộ Dung Thất Thất cả kinh, nói như vậy, Hoàn Nhan Liệt không phải là kẻ luyến muội[1] chứ ! [1] yêu em gái ruột trong ngôn tình gọi tình yêu kiểu này là incest

Mộ Dung Thất Thất nghĩ đến, Phượng Thương cũng có thể nghĩ đến, như vậy có thể hiểu được, vì cái gì mà mỗi vị hoàng quý phi ở cung Trường Thu đều thần bí như vậy, không bao giờ tham gia cung yến, đi ra cũng là che mặt, thì ra là Hoàn Nhan Liệt có ý niệm xấu xa như vậy trong đầu!

Trong lúc nhất thời, không khí trở nên nặng nề. Một quân vương lại là kẻ luyến muội, vì tư lợi bản thân, bán đứng lợi ích quốc gia, điều này nói ra, thật là làm cho người ta khó có thể tin.

“Phụ thân, chúng ta khi nào thì đi gặp mẫu thân?” Nghĩ đến Hoàn Nhan Minh Nguyệt còn đang ở dưới mặt đất cung Trường Thu, còn không biết bị Hoàn Nhan Liệt vũ nhục như thế nào, Mộ Dung Thất Thất đã cảm thấy phẫn nộ cộng thêm chán ghét.

Tại sao có thể có người biến thái như vậy! Vì muốn đạt được muội muội, lại làm ra chuyện như vậy, chuyện như thế có thể làm ra vậy thì còn chuyện gì là không thể làm được đây![2]

[2] 是可忍孰不可忍! : nguyên gốc là câu này :thị khả nhẫn thục bất khả nhẫn .

“Tất nhiên là càng nhanh càng tốt, ta rất muốn biết rốt cuộc Minh Nguyệt bị làm sao vậy, không bằng, thì đêm hôm nay!”

Ba người đã định ( đã quyết định), đêm đó, Phượng Thương gọi Tấn Mặc tới, có thêm Phượng Tà cùng Mộ Dung Thất Thất, tổng cộng có bốn người, lẩn trong bóng đêm vào Hoàng cung.

Cung Trường Thu, an tĩnh dị thường, không có gió, bọn cung nữ thái giám sớm đã đi ngủ. Bốn người đẩy cửa đi vào, lại đi xuống địa cung, đi theo sau lưng Phượng Tà trong chốc lát, rốt cuộc đã thấy được nữ tử nằm trên giường Noãn Ngọc.

“Đúng là mẫu thân!” Phượng Thương không thể tưởng tượng nổi nhìn kỹ dung nhan không đổi của Hoàn Nhan Minh Nguyệt, “Mẫu thân, con là Phượng Thương, mẫu thân, người tỉnh đi!”

“Vô dụng!” Phượng Tà giữ chặt Phượng Thương, lắc đầu, “Hãy để cho Tấn Mặc kiểu tra rồi nói sau!”

Ban ngày, khi biết tin tức Phượng Tà còn sống, cái cằm của Tấn Mặc kém chút là rớt xuống đất. Giờ lại chứng kiến Hoàn Nhan Minh Nguyệt nằm ở trên giường Noãn Ngoạn, trái tim của Tấn Mặc lần nữa bị đập mạnh. Thì ra, lời đồn cuối cùng vẫn chỉ là lời đòn, hai người trong cuộc trận chiến núi Nhạn Đãng năm đó, giờ đây vẫn còn sống như cũ, làm sao không khiến người ta chấn động đây.

Không suy nghĩ nhiều, Tấn Mặc để tay lên trên mạch đập của Hoàn Nhan Minh Nguyệt.

Mạch đập vô cùng thong thả, mạch như vậy Tấn Mặc chưa từng gặp qua.Sau lại kiểm tra con ngươi của Hoàn Nhan Minh Nguyệt, sau khi thấy khí sắc, Tấn Mặc liên tục thấy kỳ lạ, “Thật sự là quá kì quái, tình hình công chúa bây giờ, có chút giống trạng thái động vật đang ngủ đông, thật sự là kỳ quái! Sư muội, muội đến xem đi!”

Thấy Tấn Mặc gọi Mộ Dung Thất Thất là sư muội, Phượng Tà có chút kinh ngạc, Phượng Thương ở bên cạnh giải đáp nghi vấn cho cha vợ, “Khanh khanh chính là Liên công tử nổi tiếng giang hồ.’

“Liên công tử!” Lần này, đến lượt người làm cha Phượng Tà nghẹn họng đứng nhìn trân trân . (chỉ sự kinh ngạc không nói nên lời)

Thì gia Quái y Liên công tử đại danh đỉnh đỉnh trong hồ chính là nữ nhicủa hắn cùng Minh Nguyệt! Lập tức, một cỗ tâm tình kiêu ngạo bay lên trong lồng ngực Phượng Tà! Minh Nguyệt, nàng thấy được không? Ta mang nữ nhi tới thăm nàng, nữ nhi của chúng ta ưu tú như vậy, thật giống nàng!

Phượng Tà vốn muốn nếu như Tấn Mặc trị không khỏi cho Hoàn Nhan Minh Nguyệt, còn nghĩ tới muốn đi tìm Liên công tử. Không nghĩ tới, đạp phá thiết hài vô mịch xử, đắc lai toàn bất phí công phu ( ý chỉ không phải đi mòn giày tốn công sức mà vẫn làm được việc).Thì ra nữ nhi của hắn chính là Liên công tử! Cái này có được gọi là đặc ân trời ban dành cho hắn cùng Hoàn Nhan Minh Nguyệt không?

Thời điểm Mộ Dung Thất Thất quan sát Hoàn Nhan Minh Nguyệt, như xác định nàng chính là mẹ đẻ của mình. Trước ngày đại hôn bị hắc y nhân dẫn tới trước bức họa, bức họa này chỉ vẽ ra bảy phần thần thái của Hoàn Nhan Minh Nguyệt, khí chất của nàng không có thể hiện ra ngoài.

Hôm nay, nhìn thấy mẹ đẻ của kiếp này, Mộ Dung Thất Thất có chút kích động. Mẫu thân, hình ảnh này đã xuất hiện trong lòng nàng rất nhiều lần rồi. Trời mới biết được nàng hi vọng cỡ nào chính mình có một ngày có thể cùng cha mẹ ruột của mình ở chung một chút, hưởng thiên luân chi nhạc. ( chỉ mối quan hệ gia đình, diễn tả niềm vui sướng đoàn tụ, hạnh phúc gia đình)

Tuy nguyện vọng này kiếp trước không đạt được, nhưng mà bây giờ, đến nơi này, trời cao rõ ràng động lòng trắc ẩn, mang đến cho nàng một đôi cha mẹ, điều này làm cho nàng như thế nào mà không thể không cảm tạ!

## 96. Chương 103

Chương 103: Hạ Vân Tích cực điểm vô sỉ.

Edit: Evans Britney

Beta: Tuyết Hải

Lần đầu tiên nhìn thấy Hoàn Nhan Minh Nguyệt, Mộ Dung Thất Thất đã nhớ tới mỹ nhân ngủ trong truyện cổ tích. Nàng cứ nằm an tĩnh yên bình như vậy trên giường noãn ngọc, một thân váy trắng tao nhã, toàn thân tràn ngập một tầng sương trắng nhàn nhạt, phảng phất giống như tiên nữ trong tiên cảnh. Nàng chẳng qua chỉ là ngủ thôi nhưng cũng khiến cho người ta không dám lên tiếng sợ sẽ quấy rầy đến nàng.

Hóa ra đây chính là mẹ ruột của mình!

Một loại tình cảm đặc thù dâng lên trong lòng Mộ Dung Thất Thất, cái từ “mẹ” này, đã từng là một yêu cầu xa vời, hôm nay lại trở thành hiện thực ngay trước mắt.

“Nương, con là Thất Thất! Con tới thăm người đây!” Mộ Dung Thất Thất đưa tay bắt mạch cho Hoàn Nhan Minh Nguyệt. Mạch tượng chậm rãi, cũng rất bình thường, toàn thân không có dấu hiệu trúng độc, cũng không trúng độc, xét theo góc độ sinh học, thì thân thể Hoàn Nhan Minh Nguyệt hoàn toàn khoẻ mạnh, không có bất cứ vấn đề gì.

Khi Mộ Dung Thất Thất nói ra kết luận của mình, Tấn Mặc cũng tán thành: “Nếu như thân thể công chúa không có bất cứ vấn đề gì, vậy chỉ có thể giải thích tình huống hiện tại của nàng chính là do nhân tố tinh thần cùng tâm lý. Hoặc là nói, nàng tự nguyện chìm vào trạng thái ngủ.”

Lời Tấn Mặc nói, Phượng Tà cùng Phượng Thương đều không hiểu được, nhưng Mộ Dung Thất Thất lại gật đầu đồng ý.

“Vấn đề mà y học không thể giải thích, thì chỉ có thể từ bản năng của con người mà giải thích. Có một số người sau khi trải qua những mất mát quá lớn, đại não tự sinh ra một loại ý thức tự bảo vệ, khiến họ tự nguyện chìm vào giấc ngủ say, không muốn tiếp nhận hiện thực.”

Những thuật ngữ chuyên nghiệp này, Phượng Tà nghe không hiểu, chỉ khi nghe rõ được thân thể Hoàn Nhan Minh Nguyệt không có vấn đề thì hòn đá treo trong lòng hắn rốt cuộc cũng được thả xuống.

“Vậy mẫu thân con khi nào thì tỉnh lại?” Đây là điều mà Phượng Tà muốn biết nhất lúc này.

“Nếu như nương đang ngủ say không tỉnh, liền cho thấy tâm lý của người xuất hiện một bản năng tự phòng ngự, muốn đánh tan phòng ngự của người, phải khơi dậy ý thức của người, người mới có thể tỉnh lại”

“Nương khẳng định cho rằng phụ thân và con đều đã gặp phải bất trắc cho nên thương tâm quá độ, vì vậy mà mất đi ý chí sống… Muốn cho mẫu thân tỉnh lại, biện pháp duy nhất chính là ở bên cạnh người, khơi lên ý thức muốn sống của người.”

“Ta đồng ý với cách này của sư muội, tâm bệnh thì dùng tâm dược, tháo chuông thì tìm người buộc chuông. Tướng quân cùng sư muội, là thân nhân mà công chúa để ý nhất, nếu như hai người giúp đỡ công chúa, nói chuyện nhiều với nàng, có lẽ sẽ tạo ra kỳ tích cũng nên. Nhưng mà, cái giường noãn ngọc này là thứ duy trì cân bằng sinh lý cho công chúa , nếu chuyển nàng đi, nói không chừng sẽ phản tác dụng. Chỉ có thể cùng lúc vừa thông qua tình cảm khơi dậy ý thức của công chúa , vừa phụ trợ dược vật, điều dưỡng tốt thân thể ngủ say nhiều năm của công chúa.

Mộ Dung Thất Thất cùng Tấn Mặc đều nói như vậy, làm long mày Phượng Tà lần nữa nhíu lại, “Chúng ta chỉ có thể thừa dịp ban đêm đến nơi đây, thời gian cũng không còn nhiều. Ta hiện tại không thể chờ đợi được muốn nhìn thấy Minh Nguyệt tỉnh lại, ta, ta…” Khóe miệng Phượng Tà run nhè nhẹ vì kích động, Hoàn Nhan Minh Nguyệt còn có thể tỉnh lại, vợ chồng bọn họ còn có thể đoàn tụ, điều này với hắn mà nói quả thực là một tin vui quá lớn rồi.

“Cha, chuyện này người không cần lo lắng. Hoàn Nhan Liệt đã đem Trường Thu cung ban cho con, cùng lắm thì con vào cung ở. Phụ thân sẽ làm thị vệ của con, dịch dung ở bên cạnh con, như vậy, người mỗi ngày đều có thể nhìn thấy mẫu thân! Về phần thuốc thang, thì dùng thức ăn lỏng nhiều dinh dưỡng là chính, tin tưởng qua cố gắng của chúng ta, mẫu thân rất nhanh sẽ tỉnh lại!”

“Được! Được! Cứ như vậy đi!”

Phượng Tà lưu luyến không rời nhìn Hoàn Nhan Minh Nguyệt thật lâu, lúc gần đi thì hôn nhẹ lên trán nàng. Minh Nguyệt, chờ ta!

Ngày hôm sau, Mộ Dung Thất Thất tiến cung, nói rằng muốn chuyển vào Trường Thu cung, Hoàn Nhan Liệt nghe xong có chút kinh ngạc, nhưng lại cao hứng nhiều hơn.

Hoàn Nhan Liệt để Mộ Dung Thất Thất ở Trường Thu cung thật ra thì cũng có ý đồ riêng. Hắn chuẩn bị tẩm cung cho Mộ Dung Thất Thất là vì phía dưới chính là nơi Hoàn Nhan Minh Nguyệt nằm. Hắn hi vọng Hoàn Nhan Minh Nguyệt đang ngủ, sau khi nghe giọng nói của Mộ Dung Thất Thất ở trên, sẽ xúc động, rồi tỉnh lại.

Trước đây, Hoàn Nhan Liệt cũng tìm danh y kiểm tra cho Hoàn Nhan Minh Nguyệt. Đối phương nói, Hoàn Nhan Minh Nguyệt là do bi thương quá độ mà chết tâm, vì vậy mới xuất hiện trạng thái như vậy. Nếu mang người mà nàng quan tâm đến, mỗi ngày đều cùng nàng nói chuyện, có lẽ nàng sẽ tỉnh lại. Mặc dù vị y sĩ này cuối cùng cũng bị Hoàn Nhan Liệt giết, nhưng lời của hắn, Hoàn Nhan Liệt luôn nhớ rất rõ.

Hôm nay, hắn tìm Mộ Dung Thất Thất được trở về, lúc trước người Hoàn Nhan Minh Nguyệt quan tâm nhất chính là Phượng Tà cùng tiểu nữ nhi này, Phượng Tà đã sớm chết, Mộ Dung Thất Thất rõ ràng thất lạc lại tìm được về. Nếu như Hoàn Nhan Minh Nguyệt biết rõ tiểu nữ nhi quay về, nhất định sẽ rất vui vẻ, nói không chừng vì gặp Mộ Dung Thất Thất mà nàng sẽ tỉnh lại.

“Tốt! Tốt! Con tiến cung ở cũng tốt! Đến lúc đó có thể ờ bên cạnh chăm sóc thái hậu!” Cũng có thể ở bên cạnh nương con ——

Câu nói kế tiếp, Hoàn Nhan Liệt không có nói ra, chỉ sai Kính Đức dẫn Mộ Dung Thất Thất đi Trường Thu cung, đồng thời cũng phân phó mang một đống đồ vật đến Trường Thu cung.

Vào Trường Thu cung, Mộ Dung Thất Thất cố ý đi ngang qua nơi mà buổi tối hôm trước nàng đến, nhìn giấy niêm phong trên cửa, Mộ Dung Thất Thất hỏi Kính Đức, “Kính Đức công công, chỗ này vì sao lại bị niêm phong?”

“Bẩm công chúa , chỗ này là chỗ ở của Nguyệt quý phi, về sau công chúa nói người chết, không may, nên Hoàng thượng đã sai nô tài đem chỗ này niêm phong lại.”

“A ——” Mộ Dung Thất Thất gật gật đầu, “Bản cung thấy chỗ này không tệ, xé giấy niêm phong đi, dọn dẹp phòng này lại! Nếu là đồ vật Nguyệt Vân Chi đã dùng qua, thì toàn bộ đổi hết, lấy làm chỗ cho bản cung tiếp khách cũng được!”

“Dạ!” Kính Đức đối với yêu cầu của Mộ Dung Thất Thất , một mực đáp ứng. Hoàng thượng đã nói, chỉ cần là Mộ Dung Thất Thất yêu cầu, thì toàn bộ đều phải đáp ứng đầy đủ, cho nên bây giờ Mộ Dung Thất Thất nói cái gì, hắn đều ghi nhớ để làm.

Kính Đức hiệu suất xử lý công việc rất cao, dưới sự giám sát của hắn, chỉ trong thời gian 3 ngày, nơi này quả nhiên rực rỡ hẳn lên, mấy thứ đồ trước đây đều hoàn toàn không thấy nữa. Mộ Dung Thất Thất 3 ngày sau chuyển vào hoàng cung, cùng nàng vào, ngoại trừ Tô Mi, Tố Nguyệt, còn có Phượng Tà dịch dung.

Mộ Dung Thất Thất tiến cung, người cao hứng nhất là thái hậu Đông Phương Lam, bà vừa định sai Thanh Cô đi mời Mộ Dung Thất Thất tới, chợt nghe người bẩm báo, nói Trấn Quốc công chúa đến đây.

“Nhanh! Nhanh ra nghênh đón!” Đông Phương Lam có chút kích động. Sau khi từ Xuân Hạnh mà biết được bí mật ở Trường Thu cung, Đông Phương Lam vẫn muốn đi Trường Thu cung, nhưng lại sợ làm cho Hoàn Nhan Liệt chú ý, chỉ có thể nhịn xuống. Hiện tại Mộ Dung Thất Thất vào ở trong Trường Thu cung, đây quả thực đúng như tâm nguyện của bà.

“Bà ngoại!” Mộ Dung Thất Thất cũng không có gọi ngoại tổ mẫu như bình thường, một tiếng bà ngoại, liền ngọt đến tận tâm Đông Phương Lam.

“Ngoan!” Đông Phương Lam nhìn thấy Mộ Dung Thất Thất giống nữ nhi mình thì rất là vui, vội vàng kéo nàng đi đến bên cạnh mình ngồi xuống. Vừa nghĩ tới lúc đầu mới gặp gỡ Mộ Dung Thất Thất, mình còn làm khó con bé như vậy, Đông Phương Lam rất là đau lòng, cho nên đối với đứa cháu gái này vô cùng yêu thương.

“Chuyển vào cung rồi, từ nay về sau cách ai gia cũng gần, phải thường xuyên đến thăm ai gia đấy!”

“Bà ngoại mà thích con sẽ đến mỗi ngày! Chỉ cần Thanh Cô làm chút thức ăn sở trường cho con ăn, thì còn gì bằng nữa! (..^^..)”

Mộ Dung Thất Thất cũng chỉ mới có mười sáu tuổi thôi, vẫn còn là thiếu nữ, khi ấy Hoàn Nhan Minh Nguyệt đã gả cho Phượng Tà rồi, ngược lại so với nha đầu này thì trầm ổn hơn rất nhiều. Thấy Mộ Dung Thất Thất làm nũng như vậy, Đông Phương Lam cười đến không kìm được, “Được được được! Ai gia nói Thanh Cô làm! Cho ngươi cái con mèo tham ăn này ăn thật là no luôn!”

Thanh Cô biết rõ hai bà cháu có chuyện nói, liền bảo mọi người lui ra, chỉ còn lại hai người Đông Phương Lam cùng Mộ Dung Thất Thất.

“Nha đầu (Bà ngoại)—— “

Thấy đối phương cũng đồng thời mở miệng, hai người nhìn nhau cười.

“Bà ngoại, vẫn là người nói trước đi.”

Mộ Dung Thất Thất hôm nay tới, chính là muốn nói về chuyện của Hoàn Nhan Minh Nguyệt . Đông Phương Lam là mẫu thân thân sinh của Hoàn Nhan Minh Nguyệt, tin tức nàng còn sống, Mộ Dung Thất Thất cảm thấy cần phải nói cho vị lão nhân luôn ngày đêm lo lắng cho con cái này.

“Ai gia không biết ngươi vì cái gì mà muốn vào cung, cũng không biết ngươi tiến cung rốt cuộc là tốt, hay là xấu. Hôm nay bên ngoài tin đồn rất nhiều, chuyện Nam Phượng quốc Hoàng đế tự mình đến cầu hôn ngươi, ai gia cũng nghe nói. Về đại sự cả đời, ai gia chỉ có một chút yêu cầu, đó chính là con thích thì được rồi!”

Mộ Dung Thất Thất không nghĩ rằng chuyện mà Đông Phương Lam muốn nói là chuyện này, đặc biệt là yêu cầu của bà lại đơn giản như vậy, khiến cho cảm tình của Mộ Dung Thất Thất đối với người bà này càng gần thêm một bước.

“Mấy ngày trước đây, cữu cữu của người xử lý Trường Thu cung, ai gia cứu được một tiểu cung nữ. Nàng nói cho ai gia một chuyện, ai gia cảm thấy nhất thiết cần phải nói cho con biết. Dù sao, con cũng là nữ nhi của Minh Nguyệt, con có quyền lợi được biết rõ về chuyện của mẫu thân con.”

Đông Phương Lam đem lời Xuân Hạnh nói ra, cùng với tờ giấy của Phượng Tà, đều từ đầu đến cuối nói cho Mộ Dung Thất Thất biết.

“Bây giờ con chuyển vào Trường Thu cung, ai gia có chút lo lắng. Hoàn Nhan Liệt rốt cuộc là nghĩ như thế nào, ai gia không biết. Chỉ là, hai mắt của ai gia gần đây cứ giật liên tục không ngừng. Ta đã mất đi nữ nhi, cũng không muốn con cùng Phượng Thương lại có cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh thật thống khổ, ai gia chịu không nổi nữa…”

Nhìn bộ dạng Đông Phương Lam đầu tóc bạc trắng ngồi rơi lệ, Mộ Dung Thất Thất rất xúc động. Nàng tiến lên ôm Đông Phương Lam, nói thẳng ra chân tướng, “Bà ngoại, nương của con không chết, cha con cũng còn sống, bọn họ đều không chết!”

“Cái gì?!” Đông Phương Lam vừa nghe những lời này, liền sững sờ, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi, bà khẩn trương nắm tay Mộ Dung Thất Thất, lo lắng nhìn nàng, “Con nói cái gì? Minh Nguyệt còn sống? Phượng Tà, thật sự còn sống?”

Tuy trước đây nhận được tờ giấy của Phượng Tà, Đông Phương Lam xác định Phượng Tà không chết, nhưng hắn một mực không chịu lộ diện, khiến cho lòng Đông Phương Lam luôn bất ổn, luôn lo lắng cho Phượng Tà, hôm nay, lời này từ miệng Mộ Dung Thất Thất nói ra, Đông Phương Lam cuối cùng cũng tin tưởng rằng Phượng Tà còn sống.

“Đúng vậy! Nương và cha con, đều còn sống!” Mộ Dung Thất Thất đem sự tình đại khái nói một lần, khi nghe đến chân tướng của trận chiến ở Nhạn Đãng Sơn, Đông Phương Lam đập tay lên bàn, “Quả nhiên là hắn! Hắn lại làm ra chuyện như vậy!”

Đông Phương Lam giận đến đôi môi phát run, lúc trước nương ruột của Hoàn Nhan Liệt mất, là nàng một tay nuôi lớn Hoàn Nhan Liệt, cuối cùng khi Hoàn Nhan Trị lựa chọn người thừa kế, cũng là vì nàng luôn ủng hộ Hoàn Nhan Liệt, cái ngôi vị hoàng đế này mới thuộc về hắn.

Chính là nàng tuyệt đối không nghĩ tới, kẻ mà mình nuôi lớn lại là bạch nhãn lang (kẻ đáng khinh), lại dùng thủ đoạn ti tiện như vậy, hủy hoại cả gia đình Hoàn Nhan Minh Nguyệt!

Đông Phương Lam tức giận cùng kích động, điều này Mộ Dung Thất Thất đã lường trước được, nàng vội vàng ôn nhu trấn an Đông Phương Lam. Qua một lúc, Đông Phương Lam mới dần dần bình tĩnh trở lại, sau khi tỉnh táo câu đầu tiên hỏi là hỏi Hoàn Nhan Minh Nguyệt. “Nương của con thân thể không tốt lắm, cần tĩnh dưỡng. Bất quá nương nói, đợi thân thể nàng điều trị tốt lên rồi, nhất định sẽ tới gặp người đầu tiên!”

Mộ Dung Thất Thất không dám nói cho Đông Phương Lam tình hình thật sự của Hoàn Nhan Minh Nguyệt lúc này, nàng sợ Đông Phương Lam mà kích động, sẽ trực tiếp đi thẳng tới Trường Thu cung, đành phải dùng lời nói dối thiện ý này để giấu giếm chân tướng.

“Thân thể không tốt? Tức là làm sao vậy? Ngã bệnh ư, hay là bị thương? Có người chăm sóc hay không? Con bé bây giờ đang ở đâu?” Quả nhiên, Đông Phương Lam vừa nghe nói đến chuyện bệnh tình của Hoàn Nhan Minh Nguyệt, lập tức gấp đến độ đứng cả lên.

“Bà ngoại, người yên tâm đi, có đại danh đỉnh đỉnh Liên công tử chữa bệnh cho mẫu thân, không bao lâu nương sẽ thật khoẻ mạnh đứng trước mặt người!”

Vừa nghe Liên công tử chữa bệnh cho Hoàn Nhan Minh Nguyệt, nỗi lo lắng trong lòng Đông Phương Lam rốt cuộc cũng vơi đi một ít.

“Liên công tử y thuật cao minh, cái này ai gia có nghe nói qua. Nhưng mà, ai gia cũng biết, mẹ của con nhất định là bệnh nặng, nếu không sẽ không đến gặp ai gia… Thất Thất à, con trở về nói cho mẫu thân con biết, nhất định phải dưỡng bệnh thật tốt, đem thân thể dưỡng tốt! Ai gia… Ai gia sẽ chờ để được gặp một Minh Nguyệt hoàn toàn khoẻ mạnh!”

Đông Phương Lam nước mắt tuôn đầy mặt, giọng nói cũng khàn khàn, chỉ là bà hiểu rõ, những giọt nước mắt này của bà tuy chua sót nhưng cũng lộ ra niềm hạnh phúc. Hoàn Nhan Minh Nguyệt còn sống, đối với một người lớn tuổi như Đông Phương Lam mà nói, đây đã là tin tức tốt nhất rồi.

“Thật tốt! Thật tốt quá… Minh Nguyệt cùng Phượng Tà đều còn sống, thật là tốt quá rồi…”

Trừ việc vừa rơi lệ, trong miệng vừa nói “Thật tốt”, Đông Phương Lam thật không còn cách nào dùng ngôn ngữ để hình dung nội tâm kích động của mình nữa. Tuy tạm thời không thể gặp được nữ nhi bảo bối, nhưng mà đã biết rõ nàng còn sống, lòng của người làm mẹ cuối cùng cũng được nhẹ nhõm rồi.

Những năm này, nhiều lần trong đêm, nhắm mắt lại, đã nghĩ đến nữ nhi và con rể chết thảm, làm cho Đông Phương Lam không có cách nào bình yên mà chìm vào giấc ngủ. Bây giờ, biết bọn họ đều còn sống, làm sao mà không khiến vị mẫu thân này vui mừng cho được! Xem ra trời xanh có mắt, Bồ Tát rốt cuộc đã nghe được thỉnh cầu của bà!

“A Di Đà Phật ——” Đông Phương Lam chắp tay trước ngực, trong miệng lẩm bẩm. Nhưng sau khi niệm xong, Đông Phương Lam kéo mạnh phật châu trên cổ xuống, những hạt châu bằng phỉ thuý từng viên rơi vãi trên mặt đất, thấy vậy Mộ Dung Thất Thất sững sờ, “Bà ngoại —— “

“Thất Thất, biết rõ cha và nương con còn sống, ai gia rất vui. Bây giờ, đã đến lúc tìm người tính sổ! Giết người thì đền mạng, thiếu nợ thì trả tiền, đây là chuyện thiên kinh địa nghĩa (là chuyện hiển nhiên,là những lí lẽ đúng đắn xưa nay, không có gì phải bàn cãi, nghi ngờ). Ai gia không thể dễ dàng tha thứ cho việc tên ma đầu kia còn sống tự do vui vẻ sau tất cả những chuyện này, ai gia muốn chính tay mình chấm dứt hắn!”

Ma đầu trong lời Đông Phương Lam nói, Mộ Dung Thất Thất hiểu rõ chính là nói Hoàn Nhan Liệt. Khoản nợ này, là Hoàn Nhan Liệt thiếu Phượng gia, tất nhiên là muốn tìm hắn để đòi lại! Chỉ là, chuyện báo thù, trước tiên nên tạm thời đặt xuống, trước mắt việc quan trọng nhất chính là cứu sống Hoàn Nhan Minh Nguyệt.

Mộ Dung Thất Thất rất hiểu tâm tình Đông Phương Lam, nhưng mà bây giờ không có gì quan trọng hơn Hoàn Nhan Minh Nguyệt, đây cũng là kết quả mà nàng cùng Phượng Tà, Phượng Thương sau khi bàn bạc.

“Bà ngoại, thù phụ mẫu, không đội trời chung. Hoàn Nhan Liệt thiếu nợ chúng ta, con nhất định sẽ đòi trở lại. Bất quá, chuyện này Thất Thất muốn tự mình động thủ. Người ăn chay niệm Phật nhiều năm như vậy, Thất Thất không muốn làm cho tay của người nhiễm đầy máu. Bà ngoại, cơ hội này tặng cho Thất Thất, được không?”

Mộ Dung Thất Thất nửa như làm nũng, nửa như khẩn cầu, khiến Đông Phương Lam không muốn đáp ứng cũng khó. Bọn trẻ lớn rồi, tự có suy nghĩ của mình, khiến Đông Phương Lam rất vui.

“Con chuyển vào cung chắc không phải là vì báo thù đấy chứ! Vậy thì con nhất định phải cẩn thận a! Chuyện này, con với ca ca con có thương lượng với nhau hay không? Vạn nhất Hoàn Nhan Liệt băng hà, người kế thừa hoàng vị sẽ là ai, ca ca của con đã nghĩ đến chưa? Hoàn Nhan Nghị thâm trầm âm hiểm, không phải là sự lựa chọn thích hợp, Hoàn Nhan Khang mặc dù không tệ, nhưng lại không có lòng với ngôi vị hoàng đế.”

“Ai, kỳ thật khi tỉnh táo lại, ai gia cũng biết việc báo thù này không phải là chuyện ngày một ngày hai. Hoàn Nhan Liệt là vua của một nước, không có Hoàng thượng, cái quốc gia này sẽ rối loạn mất. Ai gia không thể vì lợi ích cá nhân của mình, mà hủy đi một quốc gia!”

Lời nói này của Đông Phương Lam, khiến Mộ Dung Thất Thất hận không thể giơ ngón tay cái ra mà tán thưởng bà. Đây mới đúng là tấm lòng mà hoàng thái hậu người làm mẫu nghi thiên hạ nên có, báo thù là dĩ nhiên, nhưng mà cũng phải suy xét đến thân phận đặc thù của Hoàn Nhan Liệt. Trong tình huống mà tất cả mọi chuyện đều chưa được sắp xếp ổn thoả thì việc giết Hoàn Nhan Liệt chỉ tổ khiến cho quốc gia này thêm rối loạn.

Hưng, dân chúng khổ, mà vong, dân chúng cũng khổ, bất luận Hoàng thượng như thế nào, chịu khổ đều là dân chúng. Nếu như có thể dùng phương thức báo thù ôn hoà nhất, thì không còn gì bằng nữa.

Hai bà cháu đối với chuyện của Hoàn Nhan Liệt đều đã nhất trí với nhau, còn Hoàn Nhan Liệt thì đang ở trong ngự thư phòng gặp Hạ Vân Tích, Đông Lỗ quốc công chúa.

Cung yến tại mười ngày sau cử hành, Hạ Vân Tích không đợi được lâu như vậy, cho nên tự mình tiến cung gặp Hoàn Nhan Liệt, nàng muốn qua Hoàn Nhan Liệt đi đường tắt.

“Ý công chúa là muốn vào ở trong Nam Lân Vương phủ?”

Hoàn Nhan Liệt vẻ mặt giống như cười mà không phải cười, hắn chưa từng thấy qua công chúa nào như vậy. Công chúa trong ấn tượng của hắn, hẳn là như Hoàn Nhan Minh Nguyệt, thoải mái hào phóng, dè dặt nhưng cao quý. Hiện tại gặp được Hạ Vân Tích này, còn chủ động yêu cầu vào ở trong Nam Lân Vương phủ, muốn tìm hiểu kỹ hơn về Phượng Thương, điều này làm cho trong mắt Hoàn Nhan Liệt hiện lên một tia khinh miệt.

“Đúng vậy. Không dối gạt bệ hạ, ta ái mộ Nam Lân vương từ rất lâu rồi, chỉ là, vẫn luôn không có cơ hội nhìn thấy hắn. Ta muốn ở gần hắn một chút, hiểu rõ hơn sở thích của hắn, rổi sửa đổi lại bản thân, khiến mình càng thích hợp để làm một vương phi đúng tiêu chuẩn của hắn hơn.” (TNN: vương phi cơ á O.o thị thiếp còn chưa có phần đâu =]])

Hạ Vân Tích vốn là muốn chờ tới cung yến, ở trước mặt Phượng Thương biểu hiện cho tốt. Nhưng mà thơi gian từ giờ đến lúc cung yến cứ như rất xa không hạn định, ngày từng ngày chờ đợi, trong lòng nàng giống như có một con kiến đang gặm nhấm thức ăn vậy, khiến cho cuộc sống hàng ngày của Hạ Vân Tích thật khó khăn, kiên nhẫn không nổi nữa rồi.

Hoàn Nhan Liệt vẫn luôn bảo trì nụ cười hoà ái, ít nhất, hắn không muốn bởi vì việc này mà cùng Đông Lỗ quốc ầm ĩ không vui.

Dù sao Bắc Chu quốc cùng Đông Lỗ quốc quan hệ vẫn là còn tốt, hơn nữa của hồi môn lần này của Đông Lỗ quốc rất cao, ngoại trừ một số lớn tài phú, Hạ Tiến còn muốn lấy Ngư Quan gần Bắc Chu quốc ra làm của hồi môn cho Hạ Vân Tích.

Ngư Quan là nơi sản xuất muối, hơn nữa sản lượng rất lớn. Trong tứ quốc, Đông Lỗ quốc giàu có và đông đúc nhất, cũng bởi vì Đông Lỗ quốc sản xuất muối, mà muối là nhu yếu phẩm trong cuộc sống con người. Bất luận là người nào, thân phận gì, đều không thể thiếu muối.

Hoàn Nhan Liệt muốn có được Ngư Quan, có Ngư Quan, giá muối của Bắc Chu quốc sẽ giảm xuống rất nhiều, đây là một chuyện có lợi cho dân chúng. Nhưng mà mục tiêu của Hạ Vân Tích lại là Phượng Thương, điều này khiến Hoàn Nhan Liệt có chút không vừa ý. Nếu như Hạ Vân Tích coi trọng nhi tử của hắn, thì người nào cũng được, Hoàn Nhan Liệt không nói hai lời sẽ đồng ý ngay. Nhưng chuyện Phượng Thương lại liên quan đến đến Mộ Dung Thất Thất, Hoàn Nhan Liệt không muốn chia rẽ đôi tình nhân này. (TNN: đọc mãi chỉ thấy hài lòng ông vua mỗi cái quan điểm này =]] ít nhất 2 a c k sợ bị tứ hôn lung tung haha)

Chí ít, sự kiên trì của bọn họ, đã khiến Hoàn Nhan Liệt nhớ lại chuyện xưa. Hắn không muốn thấy bi kịch của mình, lại phát sinh trên người Phượng Thương.

Thấy Hoàn Nhan Liệt không nói lời nào, Hạ Vân Tích có chút nóng nảy, nàng không biết đối phương đang suy nghĩ gì. Trên mặt hắn vẫn luôn bảo trì nụ cười ôn hòa, như một trưởng giả hiền lành, khiến nàng cảm thấy có hi vọng. Chỉ là, nếu không nghe được Hoàn Nhan Liệt tự mình xác định thì Hạ Vân Tích vẫn là không yên lòng.

“Bệ hạ, có phải là ta còn có cái gì không tốt? Ta biết rõ, một nữ hài tử thì không nên như vậy, chính là, ta thật sự rất yêu mến Phượng Thương. Ta, ta…” Dưới tình thế cấp bách, Hạ Vân Tích cố nặn ra hai giọt nước mắt, tựa như Hoàn Nhan Liệt đang ức hiếp nàng.

Có người nói, nước mắt là vũ khí có lực sát thương lớn nhất mà thượng đế giao cho nữ nhân, lời này một chút cũng không giả. Hạ Vân Tích cũng rất biết cách vận dụng vũ khí của mình, nước mắt, phối hợp thêm khuôn mặt mảnh mai của nàng, khiến cho người ta nhìn thấy sẽ sinh lòng thương tiếc, một số người đứng xem đều sẽ cho rằng đây là Hoàn Nhan Liệt đang khi dễ Hạ Vân Tích, phóng đại mà nói, là Bắc Chu quốc ỷ thế hiếp người ——

Hoàn Nhan Liệt biết rõ, đây là thủ đoạn của nữ nhân, chỉ là hắn lại không thể không để Hạ Vân Tích lợi dụng. Liên quan đến quan hệ hai nước, còn có lợi ích chính trị, hắn không thể làm quá mức được.

“Công chúa có tình, là phúc khí của Thương nhi, công chúa đã không ngại, trẫm cảm thấy, Thương nhi cũng sẽ không để ý đâu. Người đâu, truyền chỉ —— “

“Đa tạ bệ hạ!” Rốt cục đã đạt được mục đích của mình, Hạ Vân Tích chậm rãi lau nước mắt.

Quả nhiên, mẫu hậu nói rất đúng, trên đời này không có một người nào, không có một nam nhân nào có thể cự tuyệt được nước mắt yếu đuối của nữ nhân, nam nhân, đều có tâm tư phức tạp, đều muốn ở trước mặt của nữ nhân biểu hiện ra ý muốn bảo hộ, mà khuôn mặt nhu nhược cùng những giọt nước mắt đáng thương, là có thể làm bộc phát ý muốn bảo hộ của một nam nhân.

Hoàng tổ mẫu là như vậy vây khốn hoàng tổ phụ, mẫu phi cũng là như thế này đem tâm phụ hoàng một mực nắm trong tay, bây giờ đến lượt nàng, nàng cũng phải đem tâm Phượng Thương bắt được, khiến hắn phải quỳ gối dưới váy nàng.

Ý chỉ của Hoàn Nhan Liệt chưa bao lâu thì truyền đến Nam Lân Vương phủ, nghe xong tin tức này, lông mày Phượng Thương nhíu lại.

“Chưa thấy qua nữ nhân nào bám dai như vậy!” Cát Tường có chút không nhịn được, ở bên cạnh oán trách một câu. Hạ Vân Tích tại Bạch Vân cư bị Phượng Thương cự tuyệt, đã sớm là câu chuyện được truyền khắp cả kinh thành, lại càng không cần phải nói Nam Lân Vương phủ.

Hiện tại, nữ nhân này rõ ràng cao tay, trực tiếp đến trước mặt Hoàn Nhan Liệt lĩnh chỉ, khiến người bên cạnh Phượng Thương làm sao không căm tức cho được.

Bên ngoài cho dù có nói Phượng Thương cùng Mộ Dung Thất Thất là huynh muội như thế nào, vài người tâm phúc này chính là biết rõ thân phận chân thật của Phượng Thương, ở trong lòng bọn họ đã xem Mộ Dung Thất Thất là vương phi rồi. Lúc này lại lòi ra cái đồ bỏ đi này (ý nói bà công chúa á..=))…), muốn tới đoạt vị trí vương phi, thật sự là chẳng ra sao cả, đúng là không biết liêm sỉ mà!

Hạ Vân Tích tất nhiên là không biết mọi người ở Nam Lân Vương phủ đối với nàng đánh giá thế nào, nàng đang rất sung sướng thu dọn hành lý rồi chạy tới Nam Lân Vương phủ.

“Công chúa, mời đi bên này!” Quản gia Phượng Tề dẫn Hạ Vân Tích đến Thính Vũ lâu, Phượng Thương cùng Mộ Dung Thất Thất ở lại Thính Tùng lâu phía đông, mà Thính Vũ lâu, thì ở mạn cuối phía tây. Như vậy Hạ Vân Tích muốn gặp mặt Phượng Thương, phải đi qua hơn phân nửa Vương phủ, đi hơn nửa canh giờ mới có thể đến nơi, đây cũng là việc mà Phượng Tề cố ý sắp đặt.

“Thính Vũ lâu! Rất hay, bản cung rất thích!”

Có thể đi vào Vương phủ, đối với Hạ Vân Tích đã là điều cực kỳ tốt rồi, nàng cho rằng vào Vương phủ, đã là cùng với Phượng Thương ở chung một chỗ, mà không hề biết Thính Vũ Lâu cách Thính Tùng lâu xa vô cùng, lúc này chỉ lo vui mừng.

“Quản gia, phòng bếp ở đâu?”

“Phòng bếp? Công chúa đang lo lắng đầu bếp Vương phủ làm đồ ăn không hợp khẩu vị sao?”

“Không phải, bản cung muốn tự mình vì Vương Gia làm chút thức ăn ngon miệng!” Lúc nói lời này, trên mặt Hạ Vân Tích hiện lên một tầng đỏ ửng, bộ dáng ngượng ngùng, y như một tiểu cô nương hay e thẹn.

Chỉ là, trong mắt Phượng Tề cái ngượng ngùng này nhìn thật là dối trá. Nữ tử mà dè dặt thực sự, thì sẽ không luôn chực chờ chỉ để được sáp đến trước mặt nam nhân, chỉ còn thiếu việc khoe luôn thân thể để hấp dẫn đối phương mà thôi.

“Vương Gia có đầu bếp chuyên dụng, người khác làm món ăn có khẩu vị khác, hắn không thích.” Phượng Tề uyển chuyển cự tuyệt ý muốn của Hạ Vân Tích.

“Vậy bản cung có thể cùng vị đầu bếp này học tập nấu nướng không? Bản cung cũng muốn làm ra đồ ăn thích hợp với khẩu vị của Vương Gia.”

Lời nói của Hạ Vân Tích, khiến Phượng Tề không còn gì để nói. Người này thật sự nghe không hiểu lời của người khác, hay là da mặt quá dày đây!

Bất quá, dù Phượng Tề trong lòng có không thoải mái thế nào, thì đối phương dù sao cũng là công chúa của một nước, hắn chỉ là một quản gia, không thể không nể mặt công chúa được, “Cái này, người phải hỏi ý của đầu bếp rồi. Nếu như công chúa muốn xuống bếp, ta sẽ cho người thu xếp.”

“Đa tạ ngươi, quản gia, thật sự là mang lại phiền toái cho ngươi rồi!” Hạ Vân Tích giọng nói kiều kiều nhu nhu, làm Phượng Tề nổi lên một tầng da gà. tiếng nói ỏn ẻn như vậy thật sự là khiến người ta buồn nôn!

Đợi Phượng Tề đi rồi, Hạ Vân Tích trong Thính Vũ lâu kêu lên, “Hồng Diệp, ta đã vào được vương phủ của Phượng Thương rồi! Ta vào được vương phủ của Phượng Thương rồi!”

“Đúng vậy a, công chúa, người sẽ nhanh chóng được thấy Vương Gia rồi!” Hồng Diệp cũng vui vẻ cho Hạ Vân Tích, dù sao nàng gặp nhiều khó khăn như vậy, trong nội tâm đều là Phượng Thương, hôm nay có thể đạt được mong muốn, đó là một chuyện đáng mừng.

“Hồng Diệp, ngươi cầm bạc đi ra ngoài hỏi thăm một chút, xem xem Phượng Thương thích gì, hắn làm việc và nghỉ ngơi khi nào, bao giờ thì có thể gặp được hắn? Hắn đang ở đây, làm sao đi đến đó? Đúng rồi, còn phải hỏi Phượng Thương thích ăn cái gì nữa! Dù sao, chỉ cần là chuyện về Phượng Thương, ta đều phải biết rõ!”

Trước khi đến, Hạ Vân Tích đã chuẩn bị xong bạc vụn, mục đích chính là đến Vương phủ đến thu mua nhân tâm. Hạ Vân Tích lớn lên trong thâm cung, biết rõ tầm quan trọng của việc lôi kéo nhân tâm, đợi nàng trở thành chủ nhân Vương phủ, cũng không cần làm những việc này, nhưng mà bây giờ, thì việc lợi dụng lũ tiểu nhân này, vẫn là rất cần thiết.

Chỉ trong một buổi xế chiều, Hồng Diệp liền ở trong vương phủ vung ra rất nhiều bạc. Cầm bạc đi, Hồng Diệp mang rất nhiều tình báo có giá trị trở về.

“Người được sủng ái nhất là Trấn Quốc công chúa, thích nhất đồ ăn khẩu vị nhẹ, thích ăn thịt gà, hoàng thất hảo hữu là ngũ hoàng tử Hoàn Nhan Khang, màu thích nhất là màu vàng đất —— “

Hồng Diệp nói lại cái gì, Hạ Vân Tích liền ghi lại như thế, cuối cùng ghi ròng rã hết mười trang giấy.

Nhìn trong tay mình dày đặc một xấp giấy viết những điểu quan trọng về Phượng Thương, Hạ Vân Tích có một loại cảm giác thỏa mãn, tin tưởng chỉ cần dựa theo những điều ghi trên giấy mà làm, chân thành, kiên định, một ngày nào đó nàng có thể chạm đến tâm của Phượng Thương.

“Công chúa, người Vương Gia sủng ái nhất là Trấn Quốc công chúa, nếu như ngài ở trên yến hội khiến Trấn Quốc công chúa mất mặt, này đến lúc đó Vương Gia có thể hay không…”

Lời Hồng Diệp nói khiến Hạ Vân Tích suy tư, lúc đến đây, nàng trái lại lại nghe được rất nhiều tin đồn về đôi huynh muội này.

Mộ Dung Thất Thất vốn là công chúa Tây Kì đến hòa thân, đang là tân nương của Phượng Thương, nhưng cuối cùng lại biến thành Phượng Thương muội muội một cách không giải thích được, cái quan hệ chuyển biến này, khiến hai người này có chút không chịu được, cũng là hợp tình hợp lý. Chỉ là, nếu như Mộ Dung Thất Thất không có thái độ đoan chính, mà còn muốn nhúng chàm anh ruột, vậy thì nàng chắc chắn sẽ không tiếp nhận.

“Công chúa, công chúa ——” thấy Hạ Vân Tích trầm mặc, sự ngoan độc lóe lên lóe lên trong ánh mắt, Hồng Diệp trong nội tâm cả kinh.

“Chỉ cần nàng không cản đường của ta, mọi chuyện đều tốt. Nếu như nàng ngăn cản ta, ta sẽ không thèm quan tâm nàng là ai! Trong lòng Phượng Thương chỉ có thể có một người là ta, chỉ có thể sủng ái một mình ta! Những thứ dư thừa khác, đều phải loại bỏ!”

Trong lời nói của Hạ Vân Tích lộ ra tham muốn giữ chặt lấy Phượng Thương, Hồng Diệp có chút thương tiếc cho Mộ Dung Thất Thất, chí ít, dựa theo kinh nghiệm của nàng, người bị Hạ Vân Tích coi như kẻ thù, cuối cùng đều chết rất thảm. Hi vọng vị Trấn Quốc công chúa này nên thức thời một chút, đừng tự tìm phiền toái cho bản thân.

Nhất cử nhất động của Hạ Vân Tích, đã bị người báo cáo nhanh chóng cho Phượng Thương. Khi nghe đến những lời cuối cùng nàng nhằm vào Mộ Dung Thất Thất, bút lông sói trong tay Phượng Thương thẳng tắp gãy thành hai đoạn. Muốn động tới người của hắn? Ả thật sự là chán sống! Bị ép phải nhét nữ nhân này vào phủ, Phượng Thương cảm thấy rất là khó chịu. Mà trong cái kinh thành rộng lớn này, người vì chuyện này mà khó chịu theo thì chỉ có Hoàn Nhan Nghị thôi.

Từ khi ở Bạch Vân cư gặp được Hạ Vân Tích, giọng nói, dáng điệu và nụ cười của nàng đã khắc thật sâu vào nội tâm Hoàn Nhan Nghị. Hắn gặp qua rất nhiều nữ nhân, nhưng mà những nữ nhân kia đều không có mùi vị nữ nhân gì cả, còn ở trên người Hạ Vân Tích, Hoàn Nhan Nghị thấy được mùi vị nữ nhân mà hắn chờ mong đã lâu, một nụ cười một cái nhăn mày, tựa như hoa hồ điệp trong gió, làm cho người ta chỉ là nhìn một cái, liền ghi long tạc dạ.

Hiện tại, Hạ Vân Tích vào ở trong Nam Lân Vương phủ, điều này làm cho Hoàn Nhan Nghị rối cả lên.

Hắn biết rõ Hạ Vân Tích tới, đối tượng hòa thân là Phượng Thương, nàng là vì Phượng Thương mà đến. Chính là, Hoàn Nhan Nghị không phục, Phượng Thương dựa vào cái gì được nhiều như vậy? Hắn rõ ràng so với Phượng Thương vĩ đại gấp trăm lần!

“Nghị nhi, Nghị nhi?”

Trong Tĩnh Tâm điện, Lâm Khả Tâm cùng nhi tử nói chuyện phiếm, lại phát hiện hắn luôn thất thần, cùng hắn nói chuyện, nửa ngày mà không thấy hắn đáp lại, cứ duy trí một bộ dáng thấp thỏm, khiến nàng rất lo lắng.

“Nghị nhi, con làm sao vậy?” Bàn tay Lâm Khả Tâm quơ quơ trước mặt Hoàn Nhan Nghị, đến lúc này, Hoàn Nhan Nghị mới thanh tỉnh lại.

“Mẫu phi, nhi thần suy nghĩ chuyện của Đông Lỗ công chúa, nếu như Hạ Vân Tích cùng Phượng Thương giao hợp, Phượng Thương chẳng phải là có Đông Lỗ quốc làm hậu thuẫn sao? Nhi thần chỉ là không rõ, Phượng Thương có cái gì tốt!”

Nguyên lai là chuyện này, Lâm Khả Tâm nở nụ cười. “Con nói thực cho mẫu phi biết, con có phải thích Hạ Vân Tích rồi hay không ?”

Bị Lâm Khả Tâm vạch trần tâm tư, Hoàn Nhan Nghị có chút quẫn bách, song cuối cùng vẫn là dùng sức gật gật đầu, “Nhi thần đối với Vân công chúa vừa gặp đã thương, nhi thần thích nàng!”

Thấy Hoàn Nhan Nghị biểu lộ không giống là đang giả vờ, Lâm Khả Tâm mới thật xác định, nhi tử là thật lòng yêu mến Hạ Vân Tích. Nàng cũng đã gặp qua Hạ Vân Tích một lần, nhìn theo gốc độ nam nhân mà nói, Hạ Vân Tích xác thực có thể làm nam nhân nảy ra ý muốn bảo hộ, chỉ là nếu để nàng trở thành hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ, thì ngược lại lại thiếu đi một chút điểm đạm trầm tĩnh, nhiều hơn một chút tính khí nóng nảy.

“Nghị nhi, mẫu phi không phản đối ngươi yêu mến Vân công chúa, nhưng mà hoàng hậu của ngươi phải là Phượng Thất Thất!”

“Mẫu phi ——” Hoàn Nhan Nghị biết rõ Lâm Khả Tâm nói như vậy, là muốn tốt cho mình. Cho dù là Hạ Vân Tích, ở trong long Hoàn Nhan Liệt, nàng căn bản là kém xa Trấn Quốc công chúa. Nếu hắn có thể có được Mộ Dung Thất Thất, như vậy cơ hội ngồi trên ngôi vị hoàng đế lớn hơn nhiều. Chỉ là, trong lòng của hắn đã có Hạ Vân Tích…

Nhi tử do dự, Lâm Khả Tâm không phải không hiểu, nhưng chuyện liên quan đến hoàng vị của Hoàn Nhan Nghị thì không nàng không thể lơ là được.

“Nhi nữ tình trường, anh hùng khí đoản1. Nếu như con muốn trở thành vị đế vương được lưu danh sử sách, thì nên bỏ xuống tình yêu này, chuyên tâm vào nghiệp lớn của mình đi. Nghị nhi, mặc dù con không thể cho Hạ Vân Tích vị trí hoàng hậu, nhưng con có thể cho nàng vô vạn sủng ái mà.”

(1) Câu thành ngữ Hán Việt này có nguồn gốc xuất xứ từ một câu trong hồi thứ 18 của “Thủy hử ký” (không phải “Thủy hử truyện” đâu nhé).

Ngụ ý đại khái là: Tình yêu nam nữ quyến chỉ khiến cho chí khí phấn đấu của người đàn ông sẽ tiêu tan.

“Nữ nhân có được quyền thế, đều dựa vào sự sủng ái củng nam nhân. Chỉ là, nếu như con không có năng lực cho nàng cuộc sống hạnh phúc, con lấy cái gì để yêu nàng đây! Chờ con trở thành Hoàng thượng, thiên hạ đều là của con, cần gì phải sợ không chiếm được lòng mỹ nhân!”

Không thể không nói, Lâm Khả Tâm rất am hiểu chiến thuật tâm lý. Quả nhiên, khi nàng giải thích như vậy, Hoàn Nhan Nghị buông xuống si mê đối với Hạ Vân Tích. Xác thực, như lời Lâm Khả Tâm nói, nếu như hắn không làm được Hoàng thượng, thì không thể cho Hạ Vân Tích cái gì cả.

“Mẫu phi, Trấn Quốc công chúa tiến vào Trường Thu cung, ngài cảm thấy, nàng đang suy nghĩ gì?” Vượt qua điểm mấu chốt này, Hoàn Nhan Nghị khôi phục lại lý trí.

Việc cấp bách là muốn chiến thắng Phượng Thương, trở thành người kế thừa ngôi vị hoàng đế. Hoàn Nhan Nghị rất cảm tạ Lâm Khả Tâm đã cảnh tỉnh hắn, khiến hắn thanh tỉnh lại. Giang sơn, hắn muốn, mỹ nhân, hắn cũng muốn. Có giang sơn, mỹ nhân thế nào cũng có. Không có giang sơn, tánh mạng khó bảo toàn, lại càng không cần phải nói đến việc bảo vệ nữ nhân của mình!

“A —— còn không phải muốn thừa cơ hội cùng Hoàng thượng kéo gần khoảng cách sao. Lúc trước Hoàng thượng sắc phong nàng làm Trấn Quốc công chúa, đem Trường Thu cung ban cho nàng, sao lại không thấy nàng ta chuyển vào? Bây giờ, con cùng Phượng Thương tranh đoạt ngôi vị hoàng đế, thì nàng lại chuyển vào cung, đây không phải rõ ràng là muốn ủng hộ cho Phượng Thương sao!”

“Ngôi vị hoàng đế này, ngươi xem Phượng Thương cái gì cũng đều không nói, biểu hiện giống như chính nhân quân tử vậy, kỳ thật trong lòng của hắn đã sớm tơ tưởng đến miếng thịt ngon này rồi. Hắn không có tiện ra mặt, liền phái muội muội của mình tung ra lá bài thân tình, Nghị nhi a, huynh muội Phượng Thương chính là so với con thông minh hơn nhiều!”

Sau khi nghe những lời này của Lâm Khả Tâm, Hoàn Nhan Nghị bội phục đầu rạp xuống đất, vẫn là mẫu phi cao minh, mỗi câu đều đánh vào điểm trọng. Phượng Thương rõ ràng phái muội muội tiến cung, muốn ở trước mặt phụ hoàng mà tranh thủ, hai huynh muội này thật sự là quá dụng tâm hiểm ác, quá hèn hạ vô sỉ!

“Nhưng mà, đây cũng là cơ hội của con. Con có thể cùng Phượng Thất Thất thân cận nhiều một chút, cho mọi người hiểu lầm giữa các con có quan hệ mập mờ. Chờ thời cơ chín muồi, liền gạo nấu thành cơm, cho dù Phượng Thất Thất không chịu, nhưng những người khác đều cho rằng các ngươi là một đôi tình lữ, nàng cũng không thể phủ nhận được sự thật này, chỉ có thể đi theo ngươi! Dù sao… Thứ quan trọng nhất của nữ nhân chính là trinh tiết.”

Nói lời này, khóe miệng Lâm Khả Tâm lộ ra nụ cười cái tà ác, cũng như nàng, Hoàn Nhan Nghị cũng cười một cách âm trầm. Chẳng phải cũng chỉ là nữ nhân thôi sao! Cho dù nàng là có thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, áp dưới thân, cũng bất quá là ra ra vào vào đơn giản như vậy thôi!

Bất luận những kẻ ngoài kia tính toán lợi hại bao nhiêu, hai người Phượng Thương cùng Mộ Dung Thất Thất, vẫn rất là bình tĩnh.

Hạ Vân Tích trăm phương ngàn kế muốn cùng Phượng Thương hô hấp trong cùng một mảnh bầu trời, lại không nghĩ tới người trong cuộc hoàn toàn không có trong Vương phủ, mà là thừa dịp đêm tối, chạy vào Trường Thu cung.

“Sao chàng lại tới đây?” Nhìn thấy Phượng Thương, Mộ Dung Thất Thất rất vui vẻ, tuy ngoài miệng thì nhàn nhạt, nhưng mà tứ chi lại bán rẻ nội tâm của nàng, không đợi Phượng Thương đến trước mặt, Mộ Dung Thất Thất đã trực tiếp nhào vào trong ngực của hắn. “Nhớ nàng!”

Lời nói của Phượng Thương rất đơn giản, động tác càng trực tiếp, đưa tay ôm lấy Mộ Dung Thất Thất, cái tay còn lại nâng cằm nàng lên, nhìn kỹ thật lâu.

“Ừ, khí sắc không tệ!”

“Chàng hi vọng người ta như thế nào đây? Vì Hạ Vân Tích mà khóc sướt mướt lãng phí cảm tình sao?” Mộ Dung Thất Thất yêu mến hương vị sạch sẽ trên người Phượng Thương, ở trong lồng ngực của hắn cảm giác cũng rất là tốt, như vậy vừa ấm áp vừa an toàn.

Vốn đã vào đêm, nhưng mà trong lòng Mộ Dung Thất Thất vẫn luôn thấy thiếu thiếu cái gì đó, dần dà mãi không ngủ được. Cứ như vậy cho tới khi Phượng Thương đến đây, nàng mới biết mình thì ra là đang chờ hắn.

“Ha ha, ta vốn cho là, Khanh Khanh xa cách ta, sẽ không có tâm tư ăn uống, đêm ngủ không an giấc. Bây giờ thấy được Khanh Khanh dù không có ta, cũng vẫn có thể trôi qua ngày nhẹ nhàng như vậy, thật là làm cho người ta thương tâm. Ai, vậy mà trong lòng ta cứ luôn nhớ nàng, ngủ không ngon, còn leo tường đến đây cùng nàng gặp mặt. Mà nàng lại như vậy, khiến cho ta thật là buồn quá đi… Thôi, ta vẫn là nên trở về vậy!”

Phượng Thương xoay người đi, lại không ngờ Mộ Dung Thất Thất ở phía sau lưng trực tiếp ôm lấy hắn, “Không cho chàng đi!”

“Khanh Khanh không muốn ta, không nhớ ta, không thương ta, ta ở lại có ý nghĩa gì chứ —— ” (>\_<)>

Mộ Dung Thất Thất lần đầu tiên phát hiện, nam nhân này rất có tiềm năng diễn trò, khắp thiên hạ này, ước chừng chỉ có Phượng Thương có thể diễn trò tự nhiên như thế, hơn nữa còn có thể bày ra cái vẻ mặt cây ngay không sợ chết đứng nữa a!

“Ta có lúc nào là không nhớ chàng chứ! Ta và chàng tách ra có một ngày mà trong đầu, trong tim đều là thân ảnh của chàng!”

Lời tâm tình êm ái của Mộ Dung Thất Thất, từ sau lưng Phượng Thương truyền đến, khiến hắn nở nụ cười, xoay người ôm lấy Mộ Dung Thất Thất, “Ta cũng nhớ nàng, Khanh Khanh!”

Trong phòng, đèn đã tắt, ngoài phòng, một bóng đen rời đi, đến ngự thư phòng.

“Thật sự? Nam Lân Vương tiến vào phòng Trấn Quốc công chúa, cuối cùng cũng không có đi ra?”

“Hồi hoàng thượng, thuộc hạ đợi nửa canh giờ, Phượng Thương vẫn không có rời đi…”

Trước Hắc y nhân không biết Hoàng thượng tại sao lại để cho hắn trông coi ở Trường Thu cung, hiện tại có kết quả này, hắn đại khái hiểu rõ hơn một chút. Nam Lân vương cùng muội muội của mình loạn luân? Điều này thật sự là thật là làm cho người ta kinh ngạc! Nhưng mà, chủ tử ở trên không có lên tiếng, hắc y nhân cũng không có mở miệng, chỉ đem những gì đã nhìn thấy, báo cáo chi tiết cho Hoàn Nhan Liệt.

“Tốt! Tốt!” Hoàn Nhan Liệt tâm tình rất tốt, Phượng Thương vẫn chưa đi, chứng tỏ hai người này ván đã đóng thuyền rồi. Tiểu tử này không tệ, ngược lại biết nắm bắt cơ hội! Ai, lúc trước nếu hắn có thể có một nửa dũng khí của Phượng Thương thì tốt rồi!

Từ “Tốt” của Hoàn Nhan Liệt khiến Hắc y nhân sững sờ. Hoàng thượng làm sao vậy? Chẳng lẽ đã hồ đồ rồi sao! Huynh muội loạn luân, Hoàng thượng thế mà lại nói tốt? Hoàn Nhan Liệt rốt cuộc là có ý gì đây?

“Ngươi đi xuống đi! Đúng rồi, mấy buổi tối này, ngươi đều phải đi tới ngoài phòng Trấn Quốc công chúa, ghi nhớ thời gian Phượng Thương đi vào, cũng phải ghi nhớ thời gian hắn rời đi. Đúng rồi, đừng làm cho hắn phát hiện ngươi! Đi đi!”

Cái này, Hắc y nhân cũng hồ đồ luôn rồi, Hoàng thượng làm như vậy rốt cuộc là có ý gì? Hắn chẳng lẽ muốn đi bắt kẻ thông dâm? Chẳng lẽ, nhân tuyển cho vị trí Thái tử trong lòng của Hoàng thượng không phải Phượng Thương sao, cho nên mới muốn bắt được vụ bê bối của huynh muội bọn họ để làm chứng à?

Mặc dù trong đầu có vô số ý nghĩ, nhưng mà hắc y nhân này đã được huấn luyện rất nghiêm khắc, bất kì lời thừa thãi nào cũng không nói. Lời của Hoàn Nhan Liệt là thánh chỉ, hắn chỉ cần vâng theo là được rồi. Rời ngự thư phòng, hắc y nhân tiếp tục ngồi xổm ở Trường Thu cung, bên ngoài tẩm cung của Mộ Dung Thất Thất.

“Chậc chậc, Thương, con ruồi đã trở lại! Chàng nói đi, hắn là người của ai a?” Mộ Dung Thất Thất nằm ở bên người Phượng Thương, bàn tay nhỏ bé ở trên người hắn vẽ vẽ chấm chấm. Lúc hắc y nhân xuất hiện, nàng đã biết rồi, chỉ là không có lên tiếng thôi. Mới vừa rồi còn cho là hắn đi, không nghĩ tới lúc này lại đến nữa, thật sự là ghê tởm mà!

“Tên này là ám vệ trong cung, thì dĩ nhiên là người của hoàng thượng rồi——” Miệng vừa trả lời Mộ Dung Thất Thất, tay Phượng Thương cũng không chịu yên ổn, bận rộn tháo gỡ cái gọi là áo ngực gì đó.

## 97. Chương 104

Chương 104 Chẳng biết xấu hổ

Edit: Evans Britney

Beta : Bỉ Ngạn

“Hoàng thượng phái ám vệ tới làm cái gì? Chẳng lẽ là muốn tới bắt kẻ thông dâm!” Nghe Phượng Thương nói, Mộ Dung Thất Thất lập tức hưng phấn ngồi dậy, “Hắn có phải là đã trên đường đến đây rồi không? Chúng ta phải làm như thế nào đây?”

Mộ Dung Thất Thất không có chú ý tới, trên thân nàng đã màu đỏ như quả hồng, Phượng Thương thấy tiểu nữ nhân này đối với việc “Bắt kẻ thông dâm” hưng phấn như vậy, đưa tay đem nàng ôm vào trong lòng, bàn tay to khoác lên người nàng, “Làm như thế nào? Đương nhiên là làm một ít chuyện làm cho người ta hiểu lầm rồi!”

Ngón tay của hắn, như có ma pháp, chỉ di chuyển trên người nàng, liền để lại một trận tê dại.

“Thương… người ta đang cùng chàng nói chuyện đứng đắn!” Mộ Dung Thất Thất mặt nóng lên, đưa tay bắt lấy bàn tay không an phận của Phượng Thương , “Chàng tính an bài Hạ Vân Tích như thế nào a! Xem bộ dạng của nàng ta, chính là chọn chàng!”

“Khanh khanh không tin ta sao?” Phượng Thương xoay người, đem Mộ Dung Thất Thất áp dưới thân mình, bàn tay to tháo sợi dây nhỏ ở hông nàng, chỉ trong chốc lát, liền đem nàng lột sạch sẽ.

“Không phải là không tin chàng… Ta chỉ là lo lắng nữ nhân kia dùng thủ đoạn đê tiện… Ừ, đừng đùa… Ta đang nói chuyện với chàngđấy!”

“Ta đã sai Cát Tường theo dõi nàng ta, sẽ không xảy ra chuyện!” Môi Phượng Thương rơi xuống vành tai Mộ Dung Thất Thất , “Phụ hoàng Hạ Vân Tích là Hạ Tiến, cùng nương ta là tỷ đệ cùng cha khác mẹ, tổ mẫu của nàng ta là sư muội của tổ mẫu ta, người hạ độc mẹ ta, chính là nàng…”

“Nói như vậy, nàng hẳn là còn phải gọi chàng một tiếng là biểu ca?” Nụ hôn nóng bỏng bên tai, khiến Mộ Dung Thất Thất nhịn không được run rẩy, tay của nàng bấu lên người Phượng Thương, giọng nói mang có chút khàn khàn.

“Ha ha, chính xác mà nói, chúng ta là cừu nhân ( kẻ thù)—— “

“Không bằng chúng ta bắt nàng, dùng nàng để đổi lấy giải dược của thai độc trên người chàng!” Mộ Dung Thất Thất trong đầu đột nhiên nghĩ ra điểm ấy, chẳng ngờ, Phượng Thương dùng hàm răng cắn lấy môi của nàng.

“Nếu còn không chuyên tâm, ta sẽ trừng phạt nàng!”

Hắc y nhân ngồi xổm ngoài cung Trường Thu, nhìn chằm chằm vào tình hình bên trong, cho tới sáng, chân trời hửng sáng, mới nghe được một tiếng “chi nha”, cửa mở ra, Phượng Thương tinh thần sung mãn từ trong nhà đi ra, trước khi đi nhẹ đóng cửa, dường như sợ quấy rầy mộng đẹp của Mộ Dung Thất Thất.

Quả nhiên, có gian tình nha! Trong lòng hắc y nhân cảm thán. Giờ đây chuyện tình kinh hãi thế tục thật sự là nhiều lắm nhé! Ca ca lại ngủ trong phòng muội muội ruột, chuyện này nếu nói ra, chính là tin tức gây chấn động đấy!

Hắc y nhân báo cáo toàn bộ tình hình cho Hoàn Nhan Liệt, nghe xong tin tức này, tâm tình Hoàng Nhan Liệt thật tốt, nếu Phượng Thương không để ý luân thường, thật sự cùng Mộ Dung Thất Thất ở cùng một chỗ, vậy con của bọn họ lúc nào sẽ ra đời? Nói không chừng, hiện tại đã có đứa nhỏ!

Nghĩ đến đứa bé, Hoàn Nhan Liệt liền lập tức kích động. Nếu là có đứa bé, hắn nên tặng cái gì cho đứa bé này đây? Ít nhất, cha mẹ nó cũng rất dũng cảm, đã làm chuyện năm đó hắn muốn làm nhưng không dám làm.

Hắc y nhân có thể cảm nhận được sự vui sướng của nam nhân mặc long bào trước mặt này, tuy không biết niềm vui sướng này từ đâu mà đến, nhưng hắc y nhân vẫn bảo trì tư thế quỳ gối như cũ, không dám có sơ xuất nào.

“Hoàng thượng, đến lúc lâm triều rồi!” Kính Đức đi đến bên người Hoàn Nhan Liệt, đem hắn từ trong ảo tưởng cuồng nhiệt trở về hiện thực.

“Được!” Hoàn Nhan Liệt sửa sang lại quần áo, lúc gần đi vẫn luôn dặn dò hắc y nhân, “ngươi tiếp tục theo dõi, bất cứ lúc nào báo cáo chuyện của bọn họ cho trẫm.”

Khi lâm triều, bách quan đều phát hiện tâm hình hôm nay Hoàng thượng rất tốt, từ đầu đến cuối, khóe miệng Hoàng Nhan Liệt đều mang theo nụ cười nhàn nhạt, hơn nữa nhiều lần thất thần, vẫn là Kính Đức nhắc nhở, hắn mới hồi phục lại tinh thần.

Sau khi hạ triều, các đại thần túm năm tụm ba tụ tập cùng một chỗ, muốn biết rốt cuộc có chuyện tốt gì phát sinh, có thể khiến cho Hoàn Nhan Liệt luôn thong dong bình tĩnh, xuất hiện vẻ mặt thất thường như vậy.

Có người đoán là Hoàng thượng có tân sủng, bổ khuyết ( bổ sung) chỗ trống của Nguyệt Vân Chi; có người nói là quốc khố tràn đầy, Hoàng thượng cao hứng, còn có người là do chuyện tốt gần đây của Nam Lân Vương Phượng Thương cùng công chúa Đông Lỗ Quốc Hạ Vân Tích, Hoàng thượng có thể theo đám hỏi mưu cầu đến được biên quan ( ý là từ đám hỏi này có thể tính đến việc mở rộng lãnh thổ), cho nên vui vẻ…

Đủ loại nghị luận, cuối cùng đều vào tai Hoàn Nhan Nghị, đặc biệt là nghe thấy mọi người suy đoán chuyện của Phượng Thương cùng Hạ Vân Tích, Hoàn Nhan Nghị nhịn không được xiết chặt nắm tay. Nếu như phụ hoàng thật sự nghĩ như vậy, vậy hắn nên làm như thế nào? Trong phủ Nam Lân Vương, sáng sớm Hạ Vân Tích đã sớm thức dậy hầm canh gà. Đun lửa nhỏ âm ỉ, vừa vặn đến khi Phượng Thương hạ triều trở về có thể uống canh gà thơm ngon. Hạ Vân Tích một bên cạnh bên bếp lửa chắn gió, một bên say mê sự hiền lương thục đức của mình. (ọe)

Lúc trước ở Bạch Vân Cư Mộ Dung Thất Thất đã nói, Phượng Thương thích nhất là nữ tử hiền hành, nàng như vậy chẳng những hiền lành, còn có thân phận bối cảnh hùng mạnh cùng đồ cưới dồi dào, Phượng Thương đốt đèn lồng tìm khắp nơi cũng không thấy ! Cho dù ai cũng đều sẽ bị nàng mê hoặc!

“Công chúa, Vương Gia trở lại!” Hồng Diệp chạy nhanh trở về, thở hồng hộc, vừa đến Thính Vũ lâu, liền đem tin tức thăm dò được hồi báo cho Hạ Vân Tích.

“Chính xác chứ?” Hạ Vân Tích cao hứng tới mức thiếu chút nữa làm đổ canh gà. Phượng Thương đã trở lại, đây chính là thời điểm nàng phải biểu hiện thật tốt!

Hạ Vân Tích sai người đem canh gà đựng vào mang ra ngoài, rồi chính mình đưa cho tiểu cung nữ bưng , nàng thì bị Hồng Diệp dắt lấy, ba người cùng đến Thính Tùng lâu.

Lần này tự mình đi, Hạ Vân Tích mới phát hiện, thì ra Quan Vũ Lâu cách Tùng Vũ lâu xa như vậy, tuy là mùa đông đã qua, vẫn là đầu xuân, nàng bình thường đã quen ngồi kiệu, chưa bao giờ đi xa như vậy.

“Dừng—- Nghỉ ngơi một chút, ta đi không nổi!” Hạ Vân Tích ngồi ở trên mặt ghế đá, hai tay xoa chân của mình. Phủ Nam Lân Vương sao lại lớn như vậy chứ! Rốt cuộc phải đi tới khi nào mới có thể nhìn thấy Phượng Thương đây!

Hồng Diệp ngồi cạnh xoa chân cho Hạ Vân Tích, dọc theo con đường này, Hạ Vân Tích một mực muốn nghỉ ngơi, vốn đường đi chỉ mất nửa canh giờ, bị nàng đi hơn một canh giờ, hiện tại cách Thính Tùng lâu còn một khoảng cách xa, dựa theo cách đi của Hạ Vân Tích, đi đến trời tối cũng chưa chắc có thể tới.

“Công chúa, ngài nếu lại nghỉ ngơi nữa, khi canh gà đến tay Vương Gia , đã nguội rồi!”

Hồng Diệp cẩn thận ở bên cạnh nhắc nhở. Nghe nàng nói tới canh gà, Hạ Vân Tích lập tức đứng lên, “Đúng đúng đúng, ta như thế nào đã quên! Canh gà nguội sẽ không dễ uống! Thân thể Phượng Thương không tốt, tự nhiên là không thể ăn đồ nguội! Hồng Diệp, chúng ta đi, nhanh lên một chút đi!”

Khi Hạ Vân Tích đến Thính Tùng lâu, đôi chân nàng suýt thì bi tàn phế. Từ nhỏ đến lớn, Hạ Vân Tích chưa từng có đi một quãng đường xa như vậy, lần này có thể vì Phượng Thương mà phá lệ.

Hạ Vân Tích nguyên vốn là định trực tiếp tiến vào, lại bị Như Ý làm khó, biết rõ gặp Phượng Thương không dễ dàng như vậy, Hạ Vân Tích trực tiếp chọn lựa chính sách ôn nhu, “Vị tiểu ca này, phiền toái ngươi đi vào thông báo cho Vương Gia một tiếng, nói Vân công chúa Đông Lỗ quốc cầu kiến.”

“Vương Gia xử lý chính vụ, không cho phép bất luận kẻ nào quấy rầy.”

“Thế nhưng, bản cung đi thật xa tới, chỉ muốn Vương gia uống canh gà hầm cách thủy tự tay bản cung làm. Tiểu ca, ngươi giúp đỡ chút, cho thuận lợi đi!” Hạ Vân Tích liếc nhìn Hồng Diệp, Hồng Diệp lập tức cầm mười hai đồng bạc kín đáo đưa cho Như Ý.

Như Ý không có cự tuyệt, thoải mái thu tiền. Hạ Vân Tích vốn cho là Như Ý cầm tiền sẽ làm theo, không nghĩ tới hắn vẫn là ngăn trước mặt nàng, không cho Hạ Vân Tích đi vào.

“Vương gia nói, không muốn gặp bất luận kẻ nào.”

“Ngươi ——” thấy Như Ý được tiện nghi, còn không làm cho nàng thuận lợi, Hạ Vân Tích mặt đỏ lên, “Bản cung là Vân công chúa, là bệ hạ các ngươi để cho ta vào ở, phủ Nam Lân Vương Ngươi bất quá là một nô tài, ở chỗ này cản trở bản cung, coi là bản lĩnh gì ! Ngươi mở cửa cho bản cung, bản cung muốn gặp Phượng Thương!”

“Ta mặc dù là nô tài, nhưng lại nô tài của Vương gia, chỉ nghe Vương gia phân phó.”

Nhìn cái khuôn mặt đáng ghét kia của Như Ý, khiến Hạ Vân Tích tức giận cực kỳ.”Bản cung hầm canh gà cách thủy Vương gia thích uống nhất, ngươi lại ra sức khước từ, khiến bản cung không thấy được Vương gia, đợi lát nữa canh gà nguội, ngươi đảm đương được trách nhiệm sao!”

Nghe Hạ Vân Tích nói như vậy, Như Ý “Xì” một tiếng, bật cười.

“Ai nói Vương gia chúng ta thích nhất uống canh gà? Vương gia của nhà ta chỉ cần đụng phải thịt gà, sẽ toàn thân dị ứng. Cuộc đời hắn ghét nhất gà, đừng nói canh gà, trong vương phủ này, tới gà sống cũng không thể có! Công chúa, ngài ở nơi nào nghe nói được chuyện này? Ha ha, may là ta đem ngài ngăn lại, nếu tiến vào, Vương gia vừa thấy là canh gà, nhất định sẽ lật cái bàn, cho rằng ngài hại hắn!”

Lời nói nửa thật nửa giả của Như Ý, trực tiếp hù dọa Hạ Vân Tích.”Cái gì? Vương gia không thể ăn thịt gà?”

“Ta cũng sẽ không lừa gạt ngài! Nếu cho ngài đi vào, vì canh gà này chọc giận Vương gia, ta cũng sẽ bị phạt.”

Như Ý nói như vậy, Hạ Vân Tích bắt đầu có chút tin. Cái này rõ ràng là có người hãm hại nàng!

Nghĩ như vậy, Hạ Vân Tích quay đầu lại nhìn chằm chằm vào Hồng Diệp, thấy vậy Hồng Diệp sợ hãi, lập tức quỳ gối trước mặt nàng, “Công chúa, nô tỳ thật là nghe người trong vương phủ nói, nô tỳ cho dù có gan lớn như trời, cũng không dám lừa gạt công chúa a!”

“Thật không phải là ngươi?” Nếu nói rằng, lòng Hạ Vân Tích, như một mặt hồ nước phẳng lặng, lời nói này của Như Ý, thì là một hòn đá nhỏ, ném vào, tạo thành một tiếng”tùm tùm” vang lên, còn nổi lên những gợn sóng lăn tăn.

“Công chúa, nô tỳ cùng công chúa giống nhau, đều là vừa mới tiến Vương phủ, nô tỳ như thế nào sẽ biết Vương gia dị ứng với thịt gà! Nô tỳ theo ngài nhiều năm như vậy, rốt cuộc là hạng người gì, hẳn là công chúa so với ai khác đều biết rõ hơn!”

Dù Hồng Diệp từ nhỏ đã theo hầu Hạ Vân Tích, là tâm phúc của nàng, chỉ là khi gặp phải chuyện của Phượng Thương, Hạ Vân Tích vẫn là mất đi lý trí, trực tiếp tát hai cái vào khuôn mặt mềm mại của Hồng Diệp, “Tiện tỳ! Lại dám hãm hại bản cung! May mà vị tiểu ca này nói chân tướng cho bản cung, nếu không, bản cung không phải hại Vương gia sao!”

“Nô tỳ oan uổng a! Công chúa, nô tỳ oan uổng!” trên mặt Hồng Diệp nổi lên hai dấu tay đỏ ửng, trong miệng hô oan uổng, đầu nặng nề mà dập đầu trên đất. Vừa vặn, nơi này là một mảnh đường đá, Hồng Diệp chỉ là dập đầu ba bốn cái xuống, trên đầu liền sưng tím lên.

Hồng Diệp kêu oan nhiều tiếng, trong ngữ điệu mang theo khóc nức nở, Hạ Vân Tích cũng không có vì vậy mà động lòng, ánh mắt của nàng nhìn chằm chằm vào trong Thính Tùng lâu, nghĩ gây ra động tĩnh, dẫn Phượng Thương ra.

Chỉ là, Hạ Vân Tích đã tính sai, Phượng Thương biết rõ nàng muốn tới, đã sớm rời Vương phủ. Hôm nay, chỉ có Hạ Vân Tích ngây ngốc đứng ở ngoài Thính Tùng lâu.

Đợi đã lâu, trong lầu đều không ai lên tiếng, Hạ Vân Tích nóng nảy. Nàng chính là vì Phượng Thương buông tha Hồng Diệp, Hồng Diệp đầu đều dập phá, chẳng lẽ như vậy vẫn không thể đả động Phượng Thương, hắn cũng không chịu đi ra liếc nhìn nàng một cái sao?

Tuy đã đến Bắc Chu quốc một thời gian, nhưng mà Hạ Vân Tích vẫn chưa gặp được Phượng Thương, cho nên mới làm canh gà đưa tới, lại không nghĩ tin tức này căn bản là các nô tài trong vương phủ lừa gạt nàng.

Chuyện này không thể trách Hồng Diệp, Hạ Vân Tích biết rõ. Có thể vì gặp Phượng Thương, nàng không thể không sử dụng khổ nhục kế. Hạ Vân Tích muốn thông qua trừng phạt Hồng Diệp, khiến Phượng Thương biết rõ, chỉ cần chuyện liên quan đến hắn, nàng ta sẽ hết lòng bảo vệ, hi vọng vì vậy đả động được Phượng Thương. Nhưng mà, xem ra Phượng Thương cũng không để mình bị đẩy vòng vòng.

Cặp chủ tớ trước mắt này, khiến Như Ý nhịn không được chán ghét. Chưa thấy qua chủ tử như vậy, gặp chuyện này mượn nô tài để che đậy! Thấy Hạ Vân Tích không bình tĩnh đợi được, muốn vào bên trong, Như Ý không chút khách khí rút đao, ngăn ở trước mặt Hạ Vân Tích.

“Lớn mật!” Thấy Như Ý động thủ, Hạ Vân Tích mặt trầm xuống, “Ngươi biết bản cung là ai sao? Lại một vốn một lời động võ với bản cung!” “Ngài là công chúa, nhưng chủ tử của ta là Vương gia! Vương gia nói, không cho phép bất luận kẻ nào bước vào Thính Tùng lâu một bước, nếu không giết không tha! Công chúa, ngài đừng ép ta!”

Với Hạ Vân Tích, Như Ý cùng lắm là cái nô tài, hèn mọn ngay con kiến cũng không bằng, lúc này lại cáo mượn oai hùm, luôn miệng nói là ý tứ của Phượng Thương, đem nàng ngăn ở ngoài Thính Tùng lâu, rõ ràng chính là muốn ngăn trở nàng, không muốn để cho nàng gặp Phượng Thương.

“Ngươi tránh ra ! Bản cung muốn đi gặp Vương gia!” Hạ Vân Tích cũng không phải là bị dọa, dĩ nhiên không sợ Như Ý, nàng còn muốn xông vào, sau một khắc, trên cổ thấy có thêm một có chút lành lạnh . Thì ra, Như Ý đã để đao ở trên cổ của nàng, thêm một phần, sẽ chặt đứt yếu hầu xinh đẹp của nàng , khiến cho nàng cứng đơ người.

Tiểu cung nữ bưng canh gà đứng bên cạnh vừa thấy tình hình, sợ tới mức nhẹ buông tay, hộp cơm trong tay bị rơi vỡ trên mặt đất, canh gà đổ ra, vung đầy đất.

“Công chúa, đừng tức giận!” Hồng Diệp phát hiện thấy không ổn, vội vàng đứng dậy lôi kéo Hạ Vân Tích.

“Công chúa, nơi này là Bắc Chu quốc, Nam Lân vương hỉ nộ vô thường, mọi người đều biết. Nếu là ngài đắc tội hắn, nói không chừng…” Hồng Diệp nói còn chưa dứt lời, lại nói cho Hạ Vân Tích thấy được một sự thật. Đây là địa bàn của Phượng Thương, ngài a, vẫn là kiềm chế một chút, dù sao nghe đồn về Phượng Thương nhiều như vậy, nếu hắn thật sự giết Hạ Vân Tích, lúc này cũng không có ai tới cứu nàng.

“Hừ!” Hạ Vân Tích dậm chân, hung dữ nhìn Như Ý, “Ngươi chờ đấy! Khi bản cung trở thành Vương phi Nam Lân vương , nhất định sẽ làm cho ngươi ‘tốt’ mà xem!”

Như Ý cản trở, khiến Hạ Vân Tích càng thêm kiên định muốn gặp Phượng Thương, ý niệm trong đầu muốn trở thành nữ nhân của hắn. Chỉ là một thị vệ nho nhỏ, lại kiêu ngạo như vậy, nàng nhất định phải trở thành nữ nhân của Phượng Thương, đến lúc đó khiến Như Ý đẹp mặt, nhằm báo thù nỗi nhục ngày hôm nay!

Hạ Vân Tích nổi giận thẳng bước đi, lúc trở về đi gấp, giẫm phải mép váy, khiến nàng ngã trên mặt đất , thấy vậy Như Ý nhịn không được cười ha hả “ha ha”.

“Công chúa!” Hồng Diệp cùng tiểu cung nữ tranh thủ thời gian tiến lên nâng Hạ Vân Tích dậy, lại không nghĩ khi nàng đứng lên chuyện đầu tiên chính là cho hai người này mỗi người một bạt tai, cuối cùng quay đầu lại trừng Như Ý.

“Đi!”

Hạ Vân Tích chưa từng có chịu qua nhục nhã như vậy, khiến nàng mất thể diện, còn là một nô tài, điều này làm cho cơn tức của Hạ Vân Tích làm sao mà hết được.

Trở lại Quan Vũ lâu, Hạ Vân Tích đã mệt mỏi chết khiếp, cộng thêm bị nhục nhã, vừa giận vừa tức, khuôn mặt xinh đẹp của nàng, phình ra đỏ bừng.

“Hồng Diệp, đại sư huynh cùng tam sư huynh khi nào thì đến?”

“Công chúa, Di Sa đại nhân cùng Già Lam đại nhân hẳn là trên đường. Di Sa đại nhân hành động bất tiện, chỉ sợ muốn trì hoãn mấy ngày này.”

“Hừ!” Hạ Vân Tích đưa tay đập bể chén sứ bên cạnh trên mặt đất, “Khi đại sư huynh cùng tam sư huynh đến, ta muốn làm cho bọn họ đẹp mặt! Phượng Thương là của ta, bất luận kẻ nào đều không thể ngăn cản quyết tâm trở thành Vương phi Nam Lân Vương của ta! Người nam nhân này là của ta, ta tuyệt đối sẽ không buông tha cho!”

Bất kể Hạ Vân Tích chửi bới khó nghe cỡ nào, Phượng Thương đều không nghe được, lúc này hắn đang ở trong nội cung Cung Trường Thu cùng Mộ Dung Thất Thất.

Từ khi Phượng Tà dịch dung, đi theo Mộ Dung Thất Thất vào cung Trường Thu, hắn phải nắm chặt thời gian ở cùng Hoàn Nhan Minh Nguyệt. Trước cùng Hoàn Nhan Minh Nguyệt chia cách nhiều ngày đêm như vậy, Phượng Tà muốn bồi dưỡng (tình cảm) lại, cũng hy vọng có thể khiến Hoàn Nhan Minh Nguyệt sớm tỉnh lại một chút từ trong giấc ngủ say, có thể để cả nhà bọn họ đoàn tụ thật sự.

Phượng Tà như vậy, Phượng Thương cùng Mộ Dung Thất Thất cũng nghĩ như vậy, hai người cũng tận khả năng bớt chút thời gian, thay phiên nhau, phụng bồi Hoàn Nhan Minh Nguyệt.

Mộ Dung Thất Thất cùng Tấn Mặc cũng phối chế ra chén thuốc thích hợp cho Hoàn Nhan Minh Nguyệt, cộng thêm thức ăn lỏng, Phượng Tà đều tự tay uy Hoàn Nhan Minh Nguyệt uống xong.

Phượng Thương đến cung Trường Thu, một là cùng Mộ Dung Thất Thất, hai là không muốn gặp Hạ Vân Tích. Hôm nay, Hạ Vân Tích cầm thánh chỉ, ở tại trong phủ Nam Lân Vương, nếu nàng có cái gì không hay xảy ra, hắn liền thành người bị hiềm nghi lớn nhất, cho nên Phượng Thương tạm thời tránh né lấy “Ôn thần”(thần dịch bệnh) này .

Nhưng mà, hôm nay, Phượng Thương đã tính toán nhầm, bởi vì Hạ Vân Tích sau khi ở Thính Tùng lâu vấp phải trắc trở, nghỉ ngơi trong chốc lát, liền “đánh” vào hoàng cung, mục đích là tìm Mộ Dung Thất Thất.

Sau khi trở lại Thính Vũ lâu, Hạ Vân Tích càng nghĩ càng cảm thấy tức giận, nàng đường đường là công chúa Đông Lỗ quốc, cư nhiên bị mấy bọn hạ nhân trong Vương phủ trêu trọc.. Đầu tiên là tung tin tình báo giả, sau là bị Như Ý trực tiếp đem đao kề ở trên cổ, điều này bất kể như thế nào đều làm nàng nuốt không trôi cơn tức này.

Nhưng mà, nàng bây giờ là cô đơn lẻ loi tại Bắc Chu quốc, không có người cho nàng chỗ dựa, ngay cả Phượng Thương nàng cũng không trông thấy, điều này quả thật làm cho Hạ Vân Tích bị thương tâm. Ngoài thương tâm, Hạ Vân Tích nghĩ tới Mộ Dung Thất Thất.

Bất kể đàm luận bên ngoài rốt cuộc là thật hay là giả, mặc kệ Mộ Dung Thất Thất cùng Phượng Thương rốt cuộc có cảm tình là khó bề phân biệt như thế nào, ít nhất nàng là thân sinh muội muội của Phượng Thương, hai người bọn họ không thể cắt đứt quan hệ huyết thống, nếu như nàng có thể làm công tác thông suốt cho Mộ Dung Thất Thất, nhận được sự ủng hộ của Mộ Dung Thất Thất, nói không chừng chuyện cùng Phượng Thương bên này cũng tốt hơn.

Nghĩ được như vậy, Hạ Vân Tích đi tắm, tẩy đi mỏi mệt trên người, thay bộ đồ mới, trực tiếp vào hoàng cung.

“Công chúa, Hạ Vân Tích cầu kiến!”

Mộ Dung Thất Thất vừa cùng Phượng Thương đi ra khỏi địa cung, Tô Mi liền đi đến, nói Hạ Vân Tích đến đây. Mộ Dung Thất Thất vừa nghe, cùng Phượng Thương liếc nhau một cái, nữ nhân này thật sự là âm hồn không tiêu tan, lại còn tìm tới cung Trường Thu.

“Thương, nếu không, chàng tránh mặt một chút đi ! Ta sợ đồ háo sắc thấy chàng ‘Xinh đẹp’, dìm nước cung Trường Thu, khiến khắp nơi của ta đều là nước miếng.”

Lời nói của Mộ Dung Thất Thất, lộ ra mùi chua. Nàng cẩn thận chu đáo nhìn nam nhân trước mặt này trưng ra bộ mặt yêu nghiệt dị thường, thở dài thật dài. Không có chuyện gì thì yêu nghiệt như vậy làm gì, thành nơi trêu hoa ghẹo nguyệt, đập bay mấy con ruồi nho nhỏ bay quanh cũng tốn chút thời gian..

Ánh mắt của Mộ Dung Thất Thất, Phượng Thương chẳng nhẽ không rõ. Trực tiếp đem nàng ôm vào trong lòng, khóa môi của nàng hôn một cái thật sâu , dùng hành động thực tế biểu đạt ý nghĩ chân thật của mình.

Tô Mi thấy cái đôi tình nhân này hôn nhau không coi ai ra gì, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ. Hiện tại chính là ban ngày, tiểu thư cùng cô gia cứ như vậy… Khụ khụ, thật sự là không chú ý đến nơi chón! Bên cạnh vẫn còn có nàng là cô nương chưa lập gia đình! Cũng không sợ làm nàng xấu theo sao!

“Khanh khanh hài lòng chứ?” Hồi lâu, Phượng Thương mới buông môi Mộ Dung Thất Thất ra , nhìn xem môi hồng nàng sưng đỏ, khẽ thở, ngón tay ngón tay Phượng Thương lướt qua thái dương của Mộ Dung Thất Thất, “Ngoan! Buổi tối chờ ta!”

Lời này của Phượng Thương, khiến mặt Tô Mi thực sự đỏ rực lên. Thật mắc cỡ chết người! Tiểu thư cùng cô gia cái đó thật sự là quá đi!

Ngoài cung Trường Thu, Hạ Vân Tích đứng ở chỗ này đã rất lâu rồi, Tô Mi đi vào thông báo, kết quả vừa đi không trở lại, làm cho nàng đợi đến sốt ruột.

Tuy Hạ Vân Tích rất muốn trực tiếp đi vào, nhưng nơi này là địa bàn của Mộ Dung Thất Thất, nàng tốt xấu cũng muốn lưu cho em gái của chồng tương lai cái ấn tượng tốt. Dù sao, có một số việc còn cần Mộ Dung Thất Thất xuất đầu lộ diện, nàng không thể đối đãi như với Như Ý được, làm quá mức. Đến khi Hạ Vân Tích có chút không kiên nhẫn, một cái nam tử áo bạc đã đi tới.

Hoàn Nhan Khang vốn là tìm Mộ Dung Thất Thất để chơi cùng, không nghĩ tới vừa đến cửa Cung Trường Thu , liền gặp Hạ Vân Tích. Lúc trước tại Bạch Vân cư, Hoàn Nhan Khang gặp qua Hạ Vân Tích, biết rõ cô gái này rất giả tạo, bây giờ nhìn nàng canh giữ ở ngoài Cung Trường Thu, trong lòng Hoàng Nhan Khang sinh ra một cỗ cảnh giác, chẳng lẽ Hạ Vân Tích tới tìm Mộ Dung Thất Thất để gây phiền toái?

Hạ Vân Tích không biết Hoàn Nhan Khang, chỉ là trên cẩm y của hắn có thêu ngân long ( rồng bạc – để thế này cho quý tộc ), liền đoán ra hắn là hoàng tử, nhưng không xác định rốt cuộc hắn là hoàng tử nào.

“Nhìn cái gì vậy, người quái dị!” Hoàn Nhan Khang thấy Hạ Vân Tích cười với mình, hừ nhẹ một tiếng, đầu hướng lên, một cước bước vào trong Cung Trường Thu, không hề để ý tới Hạ Vân Tích.

Bị đối phương mắng thành là “Người quái dị”, nụ cười của Hạ Vân Tích cứng lại, cái mũi đau xót, thiếu chút là khóc.

Tuy nàng không phải quốc sắc thiên hương, nhưng dẫu sao cũng là ngọt ngào nhu thuận, người gặp người thích, hoa gặp hoa nở. (sặc) Tại Đông Lỗ quốc, nam nhân quỳ gối dưới váy nàng có thể xếp từ thành đông đến thành tây , không nghĩ tới đến nơi này, cư nhiên bị người ta nói là “Người quái dị”, điều này làm cho Hạ Vân Tích sao có thể chấp nhận được.

Nữ nhân, bất kể đẹp hay xấu, đều là để ý dung mạo của mình, lại càng không cần phải nói Hạ Vân Tích là công chúa cao cao tại thượng, khi nào có thể cho phép người khác nói mình như vậy. Nàng đi nhanh theo sau, túm lấy bả vai Hoàn Nhan Khang, “Ngươi nói ai là người quái dị!”

“Phi phi!” Hoàn Nhan Khang nhảy dựng, tránh thoát khỏi tay Hạ Vân Tích, “Trừ ngươi ra, còn có ai có thể xấu như vậy? Thật sự là chưa thấy qua người như ngươi, không tự hiểu rõ bản thân!”

Trước Hạ Vân Tích còn cho là Hoàn Nhan Khang không biết mình, hoặc là tâm tình hắn không tốt, mới nói ra lời như vậy, bây giờ đối phương xác định nói nàng là người quái dị, khiến Hạ Vân Tích nóng nảy.

“Ngươi —— ta xấu chỗ nào! Ngươi nói đi! Ta xấu chỗ nào!” Tuy bình thường giả vẻ nhu nhược, nhưng bây giờ là bảo vệ “Mặt mũi” chính mình, lúc đó Hạ Vân Tích cũng không muốn buông tha Hoàn Nhan Khang.

“Chậc chậc, cô nương, nữ hài tử mọi nhà, ngươi có thể tự mình hiểu lấy, được hay không? Ngươi xem ngươi, mi như bị cháy, mắt thì lệch , cái mũi thì tẹt , miệng là xiêu vẹo, ngươi thế này là do đức hạnh đấy, còn ra ngoài ảnh hưởng bộ mặt thành phố, lớn lên xấu không không phải lỗi của ngươi, đi ra dọa người thì là ngươi sai rồi!”

“Hỗn đản!” Hạ Vân Tích phất tay rút ra hướng về Hoàn Nhan Khang, không nghĩ tới còn chưa có rơi xuống mặt hắn, đối phương đã chợt lóe lên, biến mất ở trước mặt.

“Người xấu, tính tình còn không tốt, xem ra không ai muốn rồi!”

Chọc Hạ Vân Tích giận gần chết, khiến thâm tình Hoàn Nhan Khang thật tốt, mặc kệ Hạ Vân Tích, Hoàn Nhan Khang lắc lư người đi tìm Mộ Dung Thất Thất.”Biểu muội! Biểu muội!”

Mộ Dung Thất Thất đã sớm thấy được Hoàn Nhan Khang, cũng nghe được đối thoại của hắn và Hạ Vân Tích, người này a, dường như chỉ sợ thiên hạ không loạn, như vậy đi nhục nhã công chúa Đông Lỗ quốc. Chỉ là khi nhìn đến Hạ Vân Tích nước mắt ào xuống, thì tâm tình phiền muộn của Mộ Dung Thất Thất lập tức bị quét sạch, trực tiếp đi ra ngoài nghênh đón Hoàn Nhan Khang.

“Biểu ca, người tới rồi! Ca ca cũng quá không có suy nghĩ, ta đã chuyển vào đến hai ngày, ca ca mới đến xem ta! Ta còn tưởng rằng ngày hôm qua ca ca sẽ đến chúc mừng ta thăng quan chi hỉ!”

Giọng nói của Mộ Dung Thất Thất, khiến Hạ Vân Tích vốn bị Hoàn Nhan Khang nhục nhã bi phẫn lập tức thanh tỉnh lại. Đúng, chính là giọng nói này này, chính là nữ tử này ban đầu ở trên lôi đài thi đấu của Bạch Vân Cư nhục nhã nàng…

Nghĩ như vậy, Hạ Vân Tích ánh mắt không khỏi nhìn về phía Mộ Dung Thất Thất.

Cái liếc nhìn này không quan trọng, lại làm cho Hạ Vân Tích trực tiếp sững sờ. Nàng kia, thanh thuần như tiên tử rơi xuống phàm trần, mặt mày hàm chứa nụ cười thản nhiên, mũi như bạch ngọc, môi như cánh hoa, giữa lông mày một khỏa nốt ruồi Chu Sa đỏ thẫm như máu, vì khuôn mặt nàng vốn đã hoàn mĩ, thêm vào lại càng kinh diễm.

Lại nhìn, thái độ Hoàn Nhan Khang lúc nói chuyện cùng Mộ Dung Thất Thất, cùng thái độ đối với chính mình hoàn toàn bất đồng, Hạ Vân Tích rốt cục cũng minh bạch, vì cái gì Hoàn Nhan Khang gọi nàng người quái dị. Bởi vì ở trước mặt Mộ Dung Thất Thất, nàng thật sự chỉ có thể coi là người quái dị.

Lập tức, một cỗ cảm xúc nhục nhã xông lên đầu! Kèm theo lấy các loại tình cảm phức tạp hâm mộ ghen ghét, tràn ngập trong lòng Hạ Vân Tích. Khó trách thế gian đều đồn rằng, nói Trấn Quốc công chúa Bắc Chu quốc là mỹ nhân đệ nhất thiên hạ, vị trí thứ nhất này, Mộ Dung Thất Thất hoàn toàn xứng đáng.

“Ta hôm nay không phải đến đây rồi sao!” Hoàn Nhan Khang như ảo thuật, xuất ra một hộp gấm đưa cho Mộ Dung Thất Thất, “Đây là ta tìm thấy lễ vật, tặng cho muội!”

Mộ Dung Thất Thất mở ra, trong hộp gấm nằm một viên thất thải thạch to bằng chứng gà. Ánh mặt trời rơi vào trên thất thải thạch ( đá bảy màu), trên tảng đá tản mát ra một đạo ánh đỏ giống như tia sáng, làm cho người ta loáng mắt. “Thật xinh đẹp!” Mộ Dung Thất Thất đem thất thải thạch cầm lên, đưa lên mặt trời nhìn xem, “Biểu ca, ở trong có màu đỏ đấy!”

Thấy Mộ Dung Thất Thất yêu thích, Hoàn Nhan Khang phi thường cao hứng, tiến đến bên tai Mộ Dung Thất Thất nhỏ giọng nói một câu, “Biểu tẩu, dùng cái này làm sính lễ cho Tô Mi, tẩu xem được không?”

Thì ra, hắn cầm cái Thất thải thạch này đến lấy lòng mình, là vì Tô Mi a! Mắt nhìn Tô Mi sau lưng, Mộ Dung Thất Thất cười khẽ, “Được! Cái này lễ vật mới lạ, ta rất thích!”

“Thật sự? Chỉ vậy là được?”

“Cái này sao?” Mộ Dung Thất Thất hơi nhíu mày, làm bộ thật khó khăn, “Đệ phải hỏi ý kiến người trong cuộc a! Đều không cầu hôn, làm sao đệ biết nàng nguyện ý?”

Giọng Mộ Dung Thất Thất rất nhỏ, chỉ có vài người chung quanh nàng có thể nghe thấy, Tô Mi thấy Mộ Dung Thất Thất trêu ghẹo mình như vậy, dậm chân một cái, “Tiểu thư, ngài còn như vậy, ta không để ý tới ngài nữa!”

“Được rồi!” Mộ Dung Thất Thất thu hộp gấm, “Ta chỉ có thể nói, cửa ải của ta đệ đã qua, còn lại, phải dựa vào chính đệ.”

Mộ Dung Thất Thất cùng Hoàn Nhan Khang bộ dáng cười cười nói nói, khiến Hạ Vân Tích trong lòng càng bất bình. Dựa vào cái gì người nam nhân kia nhìn thấy nàng trực tiếp mắng một câu “Người quái dị”, đối với Mộ Dung Thất Thất lại tốt như thế? Chẳng lẽ là bị dung mạo Mộ Dung Thất Thất hấp dẫn rồi?

Như vậy, Phượng Thương đối với Mộ Dung Thất Thất rốt cuộc là loại tình cảm gì? Hắn sẽ không phải bởi vì dung mạo Mộ Dung Thất Thất, mà không tuân theo chừng mực, quên thân phận huynh muội của bọn họ sao?

Nghĩ như vậy, Hạ Vân Tích đi đến trước mặt Mộ Dung Thất Thất mỉm cười, “Trấn Quốc Công chúa đã khiến bản cung chờ lâu a!”

“Ngươi là ——” Mộ Dung Thất Thất nhìn xem Hạ Vân Tích, như là chưa từng có gặp qua người này. Nét mặt của nàng, rấtchân thật, khiến Hạ Vân Tích cũng bắt đầu hoài nghi, ngày đó người đến Bạch Vân Cư có phải là Mộ Dung Thất Thất hay không?

“Ai nha, công chúa, nô tỳ đã quên bẩm báo với ngài! Vị này chính là Vân công chúa Đông Lỗ quốc, nàng vừa rồi đã van cầu gặp công chúa. Chỉ là… Ngũ điện hạ vừa xuất hiện, nô tỳ liền quên nói cho ngài.”

Tô Mi đem chuyện này trực tiếp đổ lên trên người Hoàn Nhan Khang, Hoàn Nhan Khang nhìn thoáng qua Hạ Vân Tích, lần nữa ngửa mặt lên trời, “Biểu muội, muội quen biết nàng?”

“Không biết.” Mộ Dung Thất Thất rất là phối hợp lắc đầu.

“Người không quen biết, đừng nói chuyện. Ai biết nhân phẩm của đối phương như thế nào! Biểu muội thanh thuần, vạn nhất tiếp xúc một ít người lai lịch không rõ, gần mực thì đen, bị người làm xấu làm sao bây giờ?”

Hoàn Nhan Khang đã sớm thấy Hạ Vân Tích đối với Phượng Thương quấy nhiễu không thôi , đối với ruồi thối phá hư Phượng Thương cùng Mộ Dung Thất Thất như vậy, Hoàn Nhan Khang sẽ lưu tình, trực tiếp đem nàng trở thành đối tượng công kích, cuồng oanh loạn tạc một trận.

Hoàn Nhan Khang lời nói ác độc, khiến Mộ Dung Thất Thất muốn cười, chỉ là nàng không thể không làm bộ vô tội nhìn xem Hạ Vân Tích, lại nhìn về phía Hoàn Nhan Khang, “Biểu ca, thật là như vậy sao? Ta nhìn nàng không giống như là người xấu a!”

“Tri nhân tri diện bất tri tâm, biểu muội, người không thể xem bề ngoài. Ta tốt xấu so với muội lớn hơn vài tuổi, ăn muối so với muội nhiều một chút, cho nên con mắt cũng so với muội sáng hơn một ít. Tóm lại, không có xác định sai nhân phẩm người, không nên đi đến!”

“A —— ta biết rồi.” Mộ Dung Thất Thất nhu thuận gật gật đầu, hai người này kẻ xướng người hoạ, đem Hạ Vân Tích chỉ kém chút là hôn mê bất tỉnh.

Cái gì gọi là lai lịch không rõ, nhân phẩm không xác định? Nàng đường đường Vân công chúa Đông Lỗ quốc, rõ ràng ở chỗ này bị Hoàn Nhan Khang nói thành như vậy! Cái này nếu tại Đông Lỗ quốc, Hoàn Nhan Khang cho dù có 10 cái đầu, cũng sớm đã bị người ném ra đi chém.

Mặc dù Hạ Vân Tích trong nội tâm hận không thể đem Hoàn Nhan Khang chặt đầu xuống làm cầu đá, mà khi Mộ Dung Thất Thất trước mặt như trẻ con Hoàn Nhan Khang lại là hoàng tử Bắc Chu quốc, hai người này đều cùng Phượng Thương quan hệ sâu sắc, nàng không thể hủy hình tượng của mình, phải nhịn.

“Bản cung không phải ác nhân, chắc hẳn ngũ điện hạ cùng Trấn Quốc Công chúa còn không biết ta, bản cung là Vân công chúa Đông Lỗ quốc, Hạ Vân Tích!”

“A ——” nghe Hạ Vân Tích giới thiệu mình như vậy, Hoàn Nhan Khang đã hiểu ra.

“Ngươi chính là Vân công chúa gần đây tiến đến ở trong Phủ Nam Lân Vương a, ha ha, cái kia, vừa rồi không có ý tứ a, ta còn tưởng rằng ngươi là cung phi tần nào! Ngươi không biết, phụ hoàng ta rất thương yêu Trấn Quốc Công chúa, cho nên lúc nào cũng có phi tần cùng Trấn Quốc Công chúa lôi kéo làm quen, muốn thông qua Trấn Quốc Công chúa, ở trước mặt phụ hoàng ta có được cơ hội đối đãi khác.”

“Ha ha, vừa rồi ngươi không nói, ta còn tưởng rằng ngươi cùng những nữ nhân trong hậu cung tranh giành tình nhân kia là giống nhau! Không có ý tứ a, xem ra là ta hiểu lầm! Thực xin lỗi a, cái kia… Cái gì công chúa đó! Ai nha, trí nhớ ta không tốt, không có nhớ kỹ, phiền toái ngươi lập lại lần nữa!”

Hoàn Nhan Khang hiện vẻ cợt nhả, cùng nụ cười xấu xa trên miệng, khiến Hạ Vân Tích hận không thể xông lên trước một cái tát xé rách. Hắn đây là ý gì? Là trào phúng nàng sao? Nhẫn nại, nhẫn nại, vì Phượng Thương, nhất định phải đem cơn tức này nhịn xuống đi, về sau lại báo thù!

Đem lửa giận trong lòng cưỡng chế lại, Hạ Vân Tích mỉm cười, “Bản cung là Vân công chúa Đông Lỗ Quốc, Hạ Vân Tích. Phiền toái Ngũ điện hạ nhớ cho kĩ, bản cung không thích lặp lại lần thứ hai.”

Rốt cục, bày ra dáng vẻ của công chúa rồi! Hoàn Nhan Khang trên khóe miệng nhếch lên, trong tươi cười tràn đầy châm chọc.

“Các ngươi đều đứng ở chỗ này làm cái gì?” Thời điểm xuất hiện loại không khí quỷ dị, giọng nói Hoàn Nhan Nghị nhẹ nhàng tới. Từ lúc cùng Lâm Khả Tâm thương lượng, thời điểm này muốn hắn và Mộ Dung Thất Thất có mập mờ biểu hiện giả dối cho mọi người thấy, Hoàn Nhan Nghị liền định mỗi ngày đi tới Cung Trường Thu. Hôm nay là ngày đầu tiên, không nghĩ tới tới rõ ràng gặp Hạ Vân Tích, vẫn là một bộ dáng chịu ủy khuất, khiến Hoàn Nhan Nghị nhịn không được nhìn về phía Mộ Dung Thất Thất cùng Hoàn Nhan Khang, rốt cuộc là ai trong bọn họ, khi dễ cô nhóc đáng thương này.

Trong ánh mắt Hoàn Nhan Nghị mang theo ý tứ chất vấn, Mộ Dung Thất Thất rất nhanh liền bắt được. Lại thấy, Hoàn Nhan Nghị nhìn về phía Hạ Vân Tích ánh mắt vô cùng khác thường, khiến trong lòng Mộ Dung Thất Thất đột nhiên có cái nghi ngờ, chẳng lẽ Hoàn Nhan Nghị đối với Hạ Vân Tích có cảm giác? Này nam cặn bã cùng nữ cặn bã, ngược lại trời sinh một đôi a!

“Ca, chúng ta thật không làm gì! Ta chính là tìm đến biểu muội, chúc mừng nàng thăng quan chi hỉ. Ca ca tới cũng là vì cái này sao? Ca cũng không có mang lễ vật?” Hoàn Nhan Khang không thích ánh mắt nhìn của Hoàn Nhan Nghị, hắn cái gì đều không làm, vì sao trong mắt Hoàn Nhan Nghị trần đầy ý tứ trách cứ?

Hoàn Nhan Khang nói như vậy, Hoàn Nhan Nghị lấy ra hộp gấm màu đen thật dài, đưa cho Mộ Dung Thất Thất, “Chúc mừng biểu muội!”

Tô Mi tiếp nhận hộp gấm, mở ra, bên trong là chuông đen khảm ngọc Như Ý, rất là trân quý.

“Đa tạ biểu ca! Nhị vị biểu ca, mời vào bên trong! Vân công chúa, mời vào bên trong!”

Đối phương đã đến tận cửa của mình, nhưng còn có hai huynh đệ Hoàn Nhan Nghị, Mộ Dung Thất Thất không thể đem Hạ Vân Tích đuổi trở về, dứt khoát đem ba người đều đón đi vào.

Đây là lần đầu tiên sau mười mấy năm Hoàn Nhan Nghị tiến vào cung Trường Thu. Từ sau khi cung Trường Thu thành nơi sủng phi của Hoàn Nhan Liệt ở, người trong nội cung này, ngoại trừ Hoàn Nhan Liệt, cùng Kính Đức bên cạnh hắn và đám người liên quan, nhưng mà hắn không cho phép người khác tiến vào.

Hoàn Nhan Nghị vào cửa, lúc này liền đánh giá bài trí.

Vừa nhìn, thật khiến Hoàn Nhan Nghị giật mình. Đoán là tất cả quốc bảo trân quý trong quốc khố đều bị Hoàn Nhan Liệt đưa đến đặt ở chỗ này. Cả trong phòng, bất kể chén uống trà chén, hay là cái ghế ngồi, càng đừng nói tới những trang sức phẩm kia, cái nào không phải tinh phẩm.

Chỉ là nhìn lướt qua, Hoàn Nhan Nghị liền khẳng định, Mộ Dung Thất Thất có địa vị cao trong lòng Hoàn Nhan Liệt, thậm chí vượt qua Phượng Thương. Đãi ngộ này, hoàng hậu cũng không được hưởng thụ qua.

Xem ra mẫu phi nói đúng, chỉ có lấy được Mộ Dung Thất Thất, mới có thể lấy được ngôi vị hoàng đế!

Nếu không phải tự mình đến Cung Trường Thu một chuyến, Hoàn Nhan Nghị sẽ không biết xa hoa trong này, cũng sẽ không cam tâm theo đuổi Mộ Dung Thất Thất như vậy. Hiện tại, thấy được sự sủng ái Hoàn Nhan Liệt, Hoàn Nhan Nghị rốt cục quyết định, nhất định phải vì ngôi vị hoàng đế đánh cược một lần.

Hạ Vân Tích là công chúa hoàng gia, lớn lên trong cung, đã thấy qua nhiều bảo bối như vậy, cho nên sau khi xem xong bài trí trong này trong nội tâm cũng rất là kinh ngạc, xem ra lời đồn bên ngoài không phải là giả, vị Trấn Quốc công chúa này thật là rất được Hoàng đế Bắc Chu sủng ái.

Hạ Vân Tích vốn là tính toán tới cùng Mộ Dung Thất Thất tâm sự nữ hài tử, khách sáo lôi kéo làm quen, sau đó, cùng Mộ Dung Thất Thất thổ lộ tình cảm, làm cho nàng ủng hộ chính mình làm Vương phi Nam Lân Vương, hứa sẽ cho nàng một chút lợi ích, khiến Mộ Dung Thất Thất động tâm, không thể không giúp nàng. Nhưng là bây giờ, đột nhiên chui ra Hoàn Nhan Khang cùng Hoàn Nhan Nghị, hoàn toàn chính là làm rối loạn kế hoạch của nàng, khiến Hạ Vân Tích rất là tức giận.

Hai người kia thật sự là đáng ghét! Trong ánh mắt, Hạ Vân Tích nhìn Hoàn Nhan Khang mang theo tia đặc biệt chán ghét, hơn nữa đem loại này tâm tình dẫn tới trên người Hoàn Nhan Nghị, khiến Hoàn Nhan Nghị một hồi buồn bực, chính mình khi nào thì đắc tội Hạ Vân Tích.

Mộ Dung Thất Thất cùng Hạ Vân Tích hai nữ nhân cứ như vậy ngồi đối diện Hoàn Nhan Nghị nửa ngày, hắn suy nghĩ hồi lâu, cảm thấy Lâm Khả Tâm nói rất đúng. Hạ Vân Tích tuy có thể kích thích ý chí muốn bảo hộ của nam nhân, nhưng mà Mộ Dung Thất Thất càng làm cho người cho muốn chinh phục. Hạ Vân Tích không có khí chất mẫu nghi thiên hạ, mà Mộ Dung Thất Thất có.

Tuy nhiên trong lòng Hoàn Nhan Nghị thiên vị nhiều hơn một ít cho Hạ Vân Tích, chính hắn cũng không muốn cứ như vậy buông tha cho Hạ Vân Tích. Không đề cập tới thân phận của nàng, cùng sau lưng là Đông Lỗ quốc, nhưng mà nữ nhân này, bộ dáng dung mạo điềm đạm đáng yêu, khiến cho một cỗ tâm tình anh hùng mềm mại trong lòng hắn dâng lên.

Chờ hắn lấy được giang sơn, hắn nhất định phải chứng minh cho Hạ Vân Tích thấy, hắn so với Phượng Thương tốt hơn một ngàn lần, tốt gấp một vạn lần, làm cho nàng khăng khăng một mực yêu hắn, thần phục ở dưới thân hắn.

Vốn là náo nhiệt, bởi vì sự xuất hiện của Hoàn Nhan Nghị, mà trở nên lúng ta lúng túng. Hoàn Nhan Khang không có chuyện làm, chỉ là nhìn chằm chằm vào Tô Mi, đối với nàng liếc mắt đưa tình. Theo góc độ Hoàn Nhan Nghị nhìn thấy, Hoàn Nhan Khang đây là vứt mị nhãn cho Mộ Dung Thất Thất.

Đáng giận! Trong tay áo, Hoàn Nhan Nghị nắm quả đấm chặt lại, Hoàn Nhan Khang rõ ràng thật sự động tâm tư, muốn cùng hắn cướp đoạt giang sơn, tên đệ đệ này, hắn không cần cũng được!

Mộ Dung Thất Thất chẳng muốn phá giải cái xấu hổ này, nàng ngược lại chậm rãi uống trà, cũng không mở miệng đánh vỡ không khí nặng nề, một mực đến khi Hạ Vân Tích không ngồi được nữa, đứng dậy cáo từ, Hoàn Nhan Nghị cũng theo sát ly khai, chỉ còn lại Hoàn Nhan Khang, Mộ Dung Thất Thất mới thở dài thở phào một cái.

“A Khang, đệ cùng Hoàn Nhan Nghị thật là cùng một mẹ sinh ra sao? Ta như thế nào cảm thấy ca ca này của đệ , ánh mắt âm trầm vô cùng!” Lần nữa nhớ tới mấy lần trên yến hội trước ánh mắt Lâm Khả Tâm nhìn Hoàn Nhan Khang, Mộ Dung Thất Thất có chút vì Hoàn Nhan Khang lo lắng.

Ngũ hoàng tử này, tuy luôn một thể hiện thái độ bất cần đời, có thể hắn trọng tình trọng nghĩa, ngược lại so với dối trá Hoàn Nhan Nghị mạnh hơn rất nhiều. Lâm Khả Tâm thiên vị con lớn nhất, đây là chuyện tình mọi người đều biết, nếu như nàng vì trợ giúp con lớn nhất đoạt vị, mà lời nói thương tổn Hoàn Nhan Khang, có hành động với Hoàn Nhan Khang, Mộ Dung Thất Thất là tuyệt đối sẽ không bỏ qua.

Biết rõ Mộ Dung Thất Thất là lo lắng cho mình, Hoàn Nhan Khang cười xấu xa, “Biểu tẩu, tẩu lo lắng ta, còn không bằng ngẫm lại như thế nào đuổi Hạ Vân Tích a! Nữ nhân này công phu quấn quít chặt ta thấy là mạnh nhất đấy, vạn nhất nàng làm mấy chuyện xấu, tẩu cùng biểu ca làm sao bây giờ?”

Hoàn Nhan Khang nói, Mộ Dung Thất Thất cũng không phải không để ý. Giải quyết vấn đề nhanh nhất chỉ có một phương pháp, chính là trảm thảo trừ căn ( nhổ cỏ tận gốc). Hiện giờ nhiệm vụ trọng yếu nhất của nàng là khiến Hoàn Nhan Minh Nguyệt tỉnh lại, không có tâm tư để ý tới Hạ Vân Tích. Đến khi giải quyết vấn đề Hoàn Nhan Minh Nguyệt xong, cũng là lúc giải quyết Hạ Vân Tích.

## 98. Chương 105

Chương 105: Đôi cẩu nam nữ vô sỉ.

Edit: Evans Britney

Beta: Tuyết Hải

So với Hạ Vân Tích không biết xấu hổ, Minh Nguyệt Thịnh chỉ là sai người mang đến cho Mộ Dung Thất Thất một ít đặc sản của Nam Phượng quốc. Mặc dù Minh Nguyệt Thịnh cũng muốn gặp Mộ Dung Thất Thất, nhưng biết rõ nam nữ hữu biệt, nếu như thầm gặp mặt sẽ gây bất lợi tới cho danh dự của Mộ Dung Thất Thất, cho nên vẫn một mực chịu đựng, chờ đến ngày cung yến.

Sau khi Hạ Vân Tích ở Trường Thu cung bị Hoàn Nhan Khang nhục nhã, nàng liền dập tắt ý nghĩ đi đường tắt thông qua Mộ Dung Thất Thất này. Theo như Hạ Vân Tích thấy, Mộ Dung Thất Thất cùng Hoàn Nhan Khang có quan hệ tốt như vậy, nhất định là cá mè một lứa. Hạnh phúc của nàng vẫn là phải dựa vào chính mình đi tranh thủ thôi.

Cho nên, mỗi buổi sáng, Hạ Vân Tích đều dậy sớm, đợi đến khi Phượng Thương hạ triều trở về, tính tạo ra sự gặp mặt tình cờ thật ngọt ngào với hắn. Chẳng qua, liên tiếp đợi bốn năm ngày, vẫn chỉ đợi được khuôn mặt tươi cười châm chọc của đôi tỷ đệ Cát Tường Như Ý này.

Trong kinh thành hiện giờ đồn rằng, Đông Lỗ quốc công chúa theo đuổi đến cùng không chịu buông, Nam Lân vương bị ép tới không còn đường để trốn, khiến cho Nam Lân Vương có Vương phủ cũng không thể về, chỉ có thể tá túc ở phủ đệ của ngũ hoàng tử.

Càng có người hiểu chuyện liền lôi thân phận mẫu phi của Hạ Vân Tích ra kể, nói mẫu phi nàng vốn là cô nhi được hoàng hậu Đông Lỗ quốc vô tình cứu về, sau lại thừa dịp hoàng hậu mang thai, bò lên trên long sàng, bởi vì am hiểu mị thuật, liền nhanh chóng biến thành sủng phi của Hạ Tiến, từ đó liền không đem hoàng hậu để vào mắt nữa…

Đủ loại lời đồn, cùng với việc Phượng Thương tránh ở chỗ Hoàn Nhan Khang, sự thật bày ở trước mắt, khiến dân chúng kinh thành hầu như đều biết đến Đông Lỗ quốc công chúa. Một lần nữa liên tưởng đến việc lúc trước, tại Bạch Vân cư nhiều người như vậy được chứng kiến bộ mặt dày của Hạ Vân Tích, khiến mọi người không khỏi cảm thán, thật là hạt giống gì thì cho ra hoa ấy! Nương không phải đồ tốt gì, thì con gái làm sao có thể là hàng tốt đây!

“Khốn khiếp! Khốn khiếp!” Hạ Vân Tích đem đồ đạc trong phòng đập phá nát bét, “Để cho ta bắt được kẻ truyền những lời đồn đãi kia, ta nhất định phải giết hắn, giết cửu tộc! Giết cửu tộc!”

“Công chúa, ngài đừng tức giận không tốt cho bản thân đâu!” Hồng Diệp thấy Hạ Vân Tích như vậy, vội vàng nhắc nhở nàng, nơi này là Nam Lân Vương phủ, đồ đập bể đều là của Phượng Thương đó nha.

Hồng Diệp nhắc tới Phượng Thương, Hạ Vân Tích cũng tức giận. Khó trách nàng không thấy hắn ở trong vương phủ, thì ra là hắn đã chạy tới chỗ Hoàn Nhan Khang rồi. Nhất định là Hoàn Nhan Khang ở trước mặt Phượng Thương nói gì đó, cho nên hắn mới tránh chính mình như tránh né ôn dịch vậy. Khó trách nàng ngày gác đêm thủ, ngay cả một bóng người cũng không thấy, thì ra là trốn đến chỗ của Hoàn Nhan Khang! Chẳng lẽ nàng là hồng thủy mãnh thú sao?

Nghĩ đến đây, Hạ Vân Tích nhịn không được nước mắt “lã chã” rơi xuống.

Trước khi đến, Hạ Tiến đã từng khuyên Hạ Vân Tích đừng đi, hắn tự mình gởi quốc thư, thông qua Hoàn Nhan Liệt trực tiếp định ước hôn sự của nàng cùng Phượng Thương, Hạ Vân Tích chỉ cần chờ xuất giá là được. Nhưng mà đề nghị này của Hạ Tiến đã bị Hạ Vân Tích chối bỏ ngay tại chỗ.

Một là đã mười năm không gặp Phượng Thương, thật không dễ dàng gì mới có thể chờ đến lúc trưởng thành, Hạ Vân Tích tưởng niệm lần đầu tiên gặp Phượng Thương; Hai là trong lòng Hạ Vân Tích còn có một chút tự cao, nàng không muốn nhờ vào mối quan hệ của Hạ Tiến, tạo áp lực khiến Phượng Thương phải lấy nàng, nàng rất tự tin vào bản thân, Hạ Vân Tích muốn thông qua nổ lực của chính mình, làm cho Phượng Thương yêu nàng, cam tâm tình nguyện lấy nàng.

Nhưng mà Hạ Vân Tích tuyệt đối không nghĩ tới, ước mơ và hiện thực lại khác biệt lớn như vậy.

Vô luận nàng say mê hắn thế nào, đắm chìm trong những ảo tưởng tốt đẹp thế nào, thì hiện thực tựa như một bạt tai, hung hăng đánh đến nàng phun cả máu mũi. Đừng nói tới việc quyến rũ Phượng Thương, đến lâu như vậy rồi, ngay cả mặt mũi Phượng Thương còn không có thấy được, nàng làm sao mà quyến rũ chứ? Cho dù nàng muốn thất thân, nhưng cũng không có đối tượng a!

Tuy đã cầu Hoàn Nhan Liệt, đã được như ý nguyện vào ở trong Vương phủ, nhưng Phượng Thương lại trốn nàng như trốn ôn dịch vậy, nàng đến thì hắn đi, nàng truy thì hắn trốn, vốn dĩ không thể cùng xuất hiện, chứ đừng nói là có thời gian để nắm bắt trái tim của Phượng Thương.

Hạ Vân Tích bắt đầu ý thức được một chút là Phượng Thương không thích nàng. Tuy nàng cũng từng suy đoán nhất định là do Hoàn Nhan Khang ở trước mặt Phượng Thương nói xấu nàng, khiến cho hắn đối với nàng xa cách. Nàng rất muốn lấy cái cớ này để tự an ủi mình, nhưng sự thật đã bày ở trước mắt, nàng lại không phải là đồ ngốc.

“Hồng Diệp, làm sao bây giờ, Phượng Thương không thích ta!” Hạ Vân Tích nước mắt như trân châu, ngưng tụ ở khóe mắt, từng giọt từng giọt rơi xuống. Nàng không biết mình làm sai chỗ nào, nàng chỉ là yêu Phượng Thương và muốn làm tân nương của hắn thôi mà. (TNN: thế là quá sai rồi =]] còn đòi sai ở đâu nữa hắc hắc)

Hắn chưa lập gia đình, nàng cũng chưa có gả, đây không phải là chuyện rất tốt sao! Tại sao Phượng Thương lại dùng phương thức như vậy để cự tuyệt nàng, chẳng lẽ nàng vẫn chưa đủ tốt sao!

Hạ Vân Tích rơi lệ, Hồng Diệp cũng sốt ruột, suy nghĩ một hồi lâu, Hồng Diệp tiến đến trước mặt Hạ Vân Tích, “Công chúa, nô tỳ ngược lại có một biện pháp, cũng không biết công chúa người có chịu làm như vậy hay không…”

“Biện pháp gì?” Vừa nghe Hồng Diệp nói có biện pháp, Hạ Vân Tích vội vàng nhìn về phía nàng, “Chỉ cần có thể để ta đạt được mong muốn, ta đều nguyện ý đi làm!”

“Công chúa, hay là người giả bộ bệnh đi! Đến lúc đó thái y đến, người liền ồn ào nói là đau đầu, sau đó nói người sắp không được rồi, muốn gặp Nam Lân Vương một lần ——” lúc nói lời này, Hồng Diệp mình cũng cảm thấy biện pháp này thật sự là quá cứt chó rồi, (nguyên văn lời tác giả nghen!^^!) vội vàng ở phía sau bổ sung thêm một câu, “Nô tỳ không có ý nguyền rủa người!”

Hạ Vân Tích bây giờ như là ngựa chết được chữa thành ngựa sống, bất kể làm việc gì, chỉ cần có thể khiến Phượng Thương đến gặp nàng, nàng đều nguyện ý làm thử. Hồng Diệp nói ra chiêu này, nàng suy nghĩ không bao lâu, liền lập tức gật đầu ngay.

“Hồng Diệp, vậy ngươi vào trong cung đi, gặp Hoàng đế bệ hạ, nói là ta sắp chết rồi…” Hạ Vân Tích ở bên tai Hồng Diệp nói thầm vài câu, Hồng Diệp vội vàng gật đầu. Đến khi Hạ Vân Tích chuẩn bị xong mọi thứ, Hồng Diệp liền vội vã đi vào hoàng cung.

Vừa nghe nói Đông Lỗ quốc công chúa ở Nam Lân vương phủ sắp chết, Hoàn Nhan Liệt cả kinh, “Chuyện gì xảy ra? Công chúa như thế nào rồi?”

Hoàn Nhan Liệt lo lắng, lúc này Hồng Diệp ở phía dưới, ra sức bấm véo trên đùi mình hai cái, cố nặn ra nước mắt, lúc này vừa vặn phát huy công dụng, “Nô tỳ cũng không biết, buổi sáng hôm nay công chúa vẫn còn tốt lắm, không biết vì sao, sau giờ ngọ đã cảm thấy ngực đau, hiện tại thì hôn mê bất tỉnh!” Hoàn Nhan Liệt tất nhiên không hy vọng Hạ Vân Tích chết ở Bắc Chu quốc, lập tức phái thái y đi Nam Lân Vương phủ, bản thân cũng vội vàng đi theo.

Ở Thính Vũ Lâu, nằm trên giường, Hạ Vân Tích vẻ mặt trắng bệch, song cái miệng nhỏ nhắn lại hồng đến dọa người, “Bệ hạ, ta, có phải là sắp chết không?”

Lúc Hạ Vân Tích nói chuyện, nước mắt thoáng cái chảy xuống, Hồng Diệp tiến lên lau nước mắt cho nàng, trong miệng lại khóc hô “Công chúa, người sẽ không có việc gì đâu! Bệ hạ nhất định sẽ tìm người chữa lành bệnh cho người mà!”

Vốn cho rằng Hạ Vân Tích có vấn đề gì, lúc này vừa thấy bộ dạng của nàng, Hoàn Nhan Liệt liền biết là nàng là giả bộ bệnh. Cảm giác bị người ta lừa gạt thật là chẳng sễ chịu gì, nhưng mà Hoàn Nhan Liệt không có nói ra, vẫn một bên vừa an ủi, một bên bảo thái y nhanh nhanh khám và chữa bệnh cho Hạ Vân Tích.

Lão thái y liền bắt mạch cho Hạ Vân Tích thông qua sợi chỉ vàng buộc trên tay trái nàng, hắn híp mắt, dừng một hồi lâu, lại thay đổi tay, cuối cùng mới đứng dậy.

“Hồi hoàng thượng, công chúa là không hợp phong thuỷ nên ngã bệnh!” (ý nói đến ở nơi lạ nên bị ngã nước đó)

Lời của lão thái y, khiến Hoàn Nhan Liệt thiếu chút nữa cười ra tiếng. Cái lão già này, ở thái y viện đã lâu không ngờ lại rất biết xem xét thời thế như vậy, xem chừng hắn cũng nhìn ra Hạ Vân Tích là không có vấn đề rồi, chỉ là không thể vạch trần việc nàng giả bộ bệnh nên đành phải thêu dệt ra cái “Chứng bệnh” như thế.

“Không hợp phong thuỷ?” Hạ Vân Tích lại không hài lòng đáp án này chút nào, vội vàng kêu lên “Ai ya, Đầu của ta đau quá, ngực cũng đau đến không chịu nổi rồi! Ta chắc là chịu không được bao lâu nữa rổi.”

Hạ Vân Tích thật sự là xảo quyệt mà, Hoàn Nhan Liệt cũng không có biện pháp. Mấy tin đồn gần đây hắn cũng biết một chút, ngoại nhân đều đồn rằng Phượng Thương ở lại phủ của Hoàn Nhan Khang, chỉ có hắn biết rõ, Phượng Thương đêm đêm đều vào Trường Thu cung.

Lúc này Hạ Vân Tích giả bộ bệnh như vậy, đơn giản chính là muốn bức Phượng Thương lộ diện thôi, cô gái nhỏ này muốn lừa hắn, vẫn còn non lắm.

“Bên người Phượng Thương có Tấn Mặc y thuật cao minh, trẫm nghĩ, hãy để cho hắn tới đây kiểm tra cho công chúa một chút!”

Vừa nghe chỉ là gọi Tấn Mặc đến, Phượng Thương không đến, Hạ Vân Tích kêu gào lợi hại hơn, tay che lấy ngực, giả bộ như giống như không thở nổi. Nàng như vậy, khiến Hoàn Nhan liệt đối với nàng càng chán ghét thêm vài phần.

“Công chúa hẳn không phải là mắc bệnh tương tư chứ!”

Chỉ là một câu, liền vạch trần tâm tư Hạ Vân Tích, nghe Hoàn Nhan Liệt nói như vậy, mặt Hạ Vân Tích thoáng cái đỏ lên. Nàng lúc này không đau tim cũng không đau đầu, xốc chăn lên, trực tiếp quỳ gối trước mặt Hoàn Nhan Liệt.

“Bệ hạ nếu đã biết, thì ta cũng không gạt người nữa…” Nói chưa đầy hai câu, Hạ Vân Tích liền bắt đầu khóc. Hoàn Nhan Liệt nhìn thấy nước mắt của nàng, mày nhíu lại càng sâu hơn.

Hạ Vân Tích liên miên nói rất nhiều, đơn giản là chính mình đối với Phượng Thương cuồng dại như thế nào, ngoại trừ Phượng Thương, thì sẽ không yêu những kẻ khác, nếu như không thể trở thành tân nương của Phượng Thương, nàng tình nguyện xuống tóc làm ni cô!

Một khóc hai nháo ba đòi thắt cổ, những cách này Hạ Vân Tích đều đưa ra cả. Chỉ là nàng đã quên, những chiêu này của nữ nhân, chỉ có thể sử dụng trước mặt nam nhân yêu thương mình mới có hiệu quả, đặt ở trên thân người khác, thì chẳng có ai cho ngươi mặt mũi đâu.

“Ý của công chúa, trẫm dã rõ. Công chúa yêu mến Thương nhi, cái này là phúc khí của hắn. Hai ngày nữa chính là cung yến, công chúa có thể hảo hảo chuẩn bị một chút! Trẫm còn có tấu chương phải phê duyệt, trẫm đi trước.”

Bỏ lại những lời này, Hoàn Nhan Liệt trực tiếp rời khỏi Thính Vũ lâu. Nhìn bong lưng Hoàn Nhan Liệt dần biến mất, Hạ Vân Tích có chút choáng váng. Đây là cái tình huống gì đây? Dựa theo lẽ thường, nàng nháo một hồi như vậy, Hoàn Nhan Liệt hẳn phải lập tức hạ chỉ đem Phượng Thương mang đến trước mặt nàng chứ, Làm sao hắn lại liền phủi mông rồi rời đi như vậy?

“Công… công chúa, làm sao bây giờ?” Hồng Diệp cũng trợn tròn mắt. Vốn cho rằng biện pháp này có hiệu quả, không nghĩ tới Bắc Chu quốc Hoàng đế căn bản là không nhúng tay vào việc này, vậy phải làm thế nào đây.

“Ba ba ——” Hồng Diệp vừa mới dứt lời, Hạ Vân Tích liền cho nàng hai bạt tay, “Đều tại ngươi, ra cái chủ ý ngu ngốc ngày! Mặt mũi của ta đều mất hết rồi! Bây giờ còn có thể làm gì đây, chỉ có thể đợi đến cung yến thôi!”

Cũng không biết là ai, đem chuyện Hạ Vân Tích bị bệnh tương tư truyền ra ngoài, trong lúc nhất thời, Hạ Vân Tích trở chuyện cười cho dân chúng khắp kinh thành. Công chúa của một nước, lại ti tiện đến nhường này, thật là trước giờ chưa từng thấy qua nha.

Cũng may, Hạ Vân Tích ở trong vương phủ, không có nghe được những tin đồn này, Hồng Diệp cũng không dám cho Hạ Vân Tích biết, miễn cho mình biến thành nơi trút giận của Hạ Vân Tích.

Chớp mắt, đã đến cung yến rồi.

Mùa đông rét lạnh đã qua, cả vùng đất hồi xuân, vạn vật sống lại, khắp nơi một mảnh xanh mới, thành Yên kinh hoan hỉ vui mừng.

Hôm nay mới sáng sớm, Hạ Vân Tích liền thức dậy để Hồng Diệp hầu hạ mình trang điểm. Trải qua khoảng thời gian bình tĩnh mà suy xét lại, Hạ Vân Tích rốt cuộc hiểu rõ ý của Phượng Thương, hắn không chào đón nàng, cho dù nàng có khiến mình trở nên hèn mọn như thế nào trước hắn, hắn cũng sẽ không cho nàng bất cứ cơ hội nào.

Hạ Vân Tích không cam lòng, nàng cảm thấy bản thân không có gì là không tốt cả, tại sao Phượng Thương lại không chịu cho nàng một cơ hội chứ? Chẳng lẽ trong lòng Phượng Thương có người khác? Hay là hắn đã nghe lời đồn đãi gì rồi? Tóm lại, không gặp được Phượng Thương, tìm không ra nguyên nhân, Hạ Vân Tích tuyệt sẽ không bỏ qua. Yêu nam nhân này đã mười năm rồi, muốn nàng buông tay, nàng không thể!

“Hồng Diệp, đồ đạc chuẩn bị xong chưa?” Hạ Vân Tích nhìn vào gương, kiểm tra dung mạo của mình lần nữa, rồi vẽ thêm vài nét trên lông mày, mới vừa lòng.

“Công chúa, đã chuẩn bị xong!” Hồng Diệp đưa cho Hạ Vân Tích một cây trâm ngọc, lại đưa cho Hạ Vân Tích một gói giấy.

Cây trâm ngọc này, nhìn bề ngoài thì không có vấn đề gì. Hạ Vân Tích xoay viên ngọc trên đầu cây trâm, gỡ nó ra, thì thấy cây bên trong cây trâm quả nhiên là trống không. “Đem dược đổ vào đi , cẩn thận một chút cho ta!”

“Vâng!”

Hồng Diệp cẩn thận mở gói giấy ra, bên trong là một lớp bột trắng mỏng, nàng cầm chổi lông nhỏ, đem lớp bột trắng quét một ít vào trong trâm cài, cuối cùng lấy viên ngọc gắn vào như cũ, đem cây trâm cài vào trong tóc Hạ Vân Tích.

“Công chúa, thật sự muốn làm như vậy sao…”

Hồng Diệp có loại dự cảm xấu, cảm thấy cách bỏ thuốc Phượng Thương này của Hạ Vân Tích, là một việc cực kỳ nguy hiểm. Vạn nhất bị phát hiện, vậy phải làm thế nào đây? Đến lúc đó chuyện Đông Lỗ quốc công chúa vì muốn gả cho Phượng Thương mà bỏ thuốc hắn , lỡ như bị truyền đi, Hạ Vân Tích còn làm người nổi nữa không!

Nỗi lo của Hồng Diệp, Hạ Vân Tích hoàn toàn không để ý. Nàng đã bị dự lạnh lùng cùng xa cách của Phượng Thương mấy ngày liên tiếp bức cho điên rồi! Nàng một khắc cũng không chờ nổi nữa!

Lúc đến đây, Hạ Vân Tích đã ở hoàng cung Đông Lỗ quốc kiêu ngạo mà nói với mọi người, nàng tới là muốn làm Nam Lân vương phi, làm vương phi của Phượng Thương. Nếu như lần này nàng thật sự bị Phượng Thương cự tuyệt, cuối cùng mang mặt dày trở về, đến lúc đó còn không bị những kẻ bợ đỡ kia cười chết sao. Hạ Vân Tích mới không muốn như vậy! Mặc dù nàng biết rõ đây là một loại biện pháp bí quá hoá liều, nhưng mà Hạ Vân Tích vẫn muốn mạo hiểm thử một lần.

Trên cái thế giới này, làm cái gì mà không phải cá cược chứ? Nàng đây là đang đánh cuộc hạnh phúc của mình, đánh cuộc tương lai của mình, cái này có cái gì không đúng! Mẫu phi còn không phải dùng kế sách, mới trở thành sủng phi của phụ hoàng sao. Cho dù Phượng Thương không thương nàng, nàng thương hắn là được rồi. Đợi nàng trở thành Nam Lân vương phi, nàng nhất định sẽ làm cho Phượng Thương yêu mình.

Mang theo quyết tâm tất thắng, Hạ Vân Tích vào hoàng cung. Nàng đến sớm, mặc dù rất nhiều quan viên mang theo phu nhân đến cung yến, nhưng mà những nhân vật chủ yếu thì vẫn chưa đến. Có cung nữ dẫn Hạ Vân Tích đi Thái Cực điện, chỉ là nàng cảm thấy buồn bực đến phát cuống lên, không muốn ngây ngốc ngồi chờ ở đàng kia, liền đi dạo xung quanh.

Đi một vòng, Hạ Vân Tích phát hiện ánh mắt của những nhân quý tộc kia nhìn nàng có chút bất đồng, đám phu nhân quan lớn kia cũng tốp năm tốp ba tụ cùng một chỗ, lúc nhìn thấy Hạ Vân Tích, ánh mắt mỗi người đều là lạ, phảng phất như đang nói…, nhìn kìa, thì ra là Đông Lỗ quốc công chúa, theo đuổi nam nhân đã đuổi tới thành Yên kinh của chúng ta đó.

Hạ Vân Tích không phải người ngu, ánh mắt của những nữ nhân kia, nàng lý nào lại không hiểu chứ. Chỉ là, chỗ này là Bắc Chu quốc, nàng chỉ có thể nhịn! Hừ! Hạ Vân Tích hung hăng quét mắt liếc những nữ nhân kia, chờ ta trở thành Nam Lân vương phi, ta sẽ cho các ngươi đẹp mắt!

Bởi vì là hoàng hậu Lí Băng bị cấm cung, nên yến hội như vậy, đều do Đức Phi Lâm Khả Tâm bên người Hoàn Nhan Liệt sắp xếp. Từ khi Thái tử bị phế, hoàng hậu bị cấm cung, Lâm Khả Tâm có thể nói là muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Hoàn Nhan Liệt cho nàng chưởng quản hậu cung, tuy trong tay không có Phượng ấn, nhưng quyền lợi Lâm Khả Tâm được hưởng so với hoàng hậu không kém bao nhiêu.

Hiện tại chuyện trọng yếu nhất trong lòng Lâm Khả Tâm chính là để Hoàn Nhan Nghị thuận lợi lên làm Thái tử, ngày Hoàn Nhan Nghị trở thành Thái tử, cũng là ngày Lí Băng bị phế, là lúc nàng được làm hoàng hậu. Vị trí hoàng hậu này, nàng mong ước đã lâu rồi, hôm nay thắng lợi ngay trước mắt, nàng sao có thể buông tha đây.

Mấy ngày nay Hoàn Nhan Nghị một mực nghe lời của nàng, thường đến Trường Thu cung, chỉ là mỗi lần không phải Phượng Thương đang ở đó, thì là Hoàn Nhan Khang ở đó, hắn và Mộ Dung Thất Thất hai người vốn không có thời gian riêng chung đụng.

Mặc dù, kết quả Lâm Khả Tâm mong muốn một chút cũng không đạt được, nhưng ít ra cũng tạo được một loại tình thế, cộng thêm nàng trong cung tản ra một ít lời đồn, hiện tại rất nhiều người đều để ý tới chuyện Hoàn Nhan Nghị cùng Mộ Dung Thất Thất, chút kết quả này cũng khiến Lâm Khả Tâm tương đối hài lòng rồi. Kế tiếp, liền xem hôm nay thôi——

Lâm Khả Tâm ngồi ở bên người Hoàn Nhan Liệt, tâm tình rất tốt. Không có hoàng hậu, nàng ở trong hoàng cung này khác nào nữ chủ nhân, ngồi ngay ngắn, giơ tay nhấc chân, đều biểu hiện ra sự ưu nhã nên có.

Theo thái giám từng tiếng “Yết kiến!” Những người tham gia cung yến lục tục trình diện.

Lúc Minh Nguyệt Thịnh trình diện, khiến cho không ít các nữ quyến tại cung yến trong lòng nhộn nhạo hẳn lên.

Chỉ thấy hắn một thân tử y cao quý, trên eo được thắt một cái kim đai (thắt lưng vàng đấy mờ!..^^), toàn thân cao thấp, ngoại trừ kim đai, không có bất kỳ trang sức dư thừa nào. Vị tân đế Nam Phượng quốc này, biểu tình nhàn nhã, dung nhan lộ ra vẻ thanh cao lười nhác, mái tóc đen nhánh chỉ vẻn vẹn dùng một cây trâm thạch anh tím cài cố định, trên chân lại là mang một đôi guốc gỗ.

“Cạch —— cạch ——” Bước chân Minh Nguyệt Thịnh không nhanh không chậm, guốc gỗ và mặt đá cẩm thạch va chạm nhau, phát ra tiếng vang, một tiếng rồi lại một tiếng, gõ vào lòng người.

Minh Nguyệt Thịnh đến vị trí của mình ngồi xuống, ánh mắt quét qua một vòng, không có phát hiện được Mộ Dung Thất Thất, xem ra nàng vẫn chưa đến.

Đang lúc Minh Nguyệt Thịnh nghĩ tới Mộ Dung Thất Thất, một tiếng “Nam Lân vương đến! Trấn Quốc công chúa đến!” Truyền vào tai hắn. Mộ Dung Thất Thất đến! Nghe được lời này, Minh Nguyệt Thịnh khóe miệng lộ ra một nụ cười ưu nhã. Nàng rốt cuộc đã tới tồi——

Lúc này, trong ngực Hạ Vân Tích cứ như có một bàn tay to lớn nào đó đang sít sao nắm chặt lấy trái tim của nàng làm cho nàng ngừng thở, nhìn chằm chằm không chuyển mắt vào cửa đại điện, muốn biết Phượng Thương rốt cuộc là có bộ dáng gì.

Ánh mặt trời, từ cửa điện tràn vào, làm cho đại điện như được trải lên một tầng kim quang (vầng sáng màu vàng).

Giữa vầng sáng này , một đôi bích nhân tiến đến càng ngày càng gần. Nam tử một thân áo trắng phiêu dật, mi mục như vẽ, nữ tử là một thân áo đỏ bốc lửa, nét mặt tươi cười như hoa.

“Thịch thịch thịch ——” lần nữa nhìn thấy Phượng Thương, tim Hạ Vân Tích đập dị thường lợi hại. Là hắn! Thật là hắn! Hạ Vân Tích kích động tới mức nước mắt thiếu chút nữa rớt xuống. Nhiều năm như vậy, hắn trưởng thành, từ một thiếu niên nhẹ nhàng biến thành nam tử yêu nghiệt, chỉ là ngũ quan hắn dù như trước nhưng thần sắc lạnh lùng rất nhiều, bất quá lại khiến cho hắn càng có thêm mùi vị nam nhân.

Mười năm a! Hạ Vân Tích cắn môi, mạnh mẽ đem nước mắt nuốt ngược vào trong. Nam nhân nàng yêu 10 năm, rốt cục cũng xuất hiện.

Minh Nguyệt Thịnh biểu lộ so với Hạ Vân Tích không cũng không kém hơn đâu, lúc nhìn thầy bộ dáng của Mộ Dung Thất Thất, Minh Nguyệt Thịnh tay run lên, rượu trong chén đổ lên bàn một ít.

Nàng dĩ nhiên là hắn? Cho đến bây giờ, Minh Nguyệt Thịnh mới biết được, thì ra Mộ Dung Thất Thất chính là Quang Hoa công tử, là kẻ đã tìm hắn lúc trước, hơn nữa còn cùng hắn liên thủ áp đảo những người ở Nam Phượng quốc.

Sau khi ngồi lên được ngôi vị hoàng đế, Minh Nguyệt Thịnh nhiều lần liên lạc cùng người của Tuyệt Sắc phường, muốn lần nữa được gặp Quang Hoa công tử, tự mình biểu đạt lòng cảm tạ của mình với hắn. Nhưng chưởng quầy Tuyệt Sắc phường nói công tử không có ở Nam Phượng quốc, công tử bề bộn nhiều việc. Hiện tại Minh Nguyệt Thịnh rốt cục hiểu rõ, Quang Hoa công tử đang bận cái gì.

Minh Nguyệt Thịnh không cách nào hình dung nổi những ý nghĩ trong nội tâm hắn lúc này, tất cả cảm xúc phức tạp trong lòng của hắn đều tuôn ra . Nữ nhân này a, lừa hắn thật khổ! Hắn khắp nơi tìm kiếm Quang Hoa công tử, muốn biểu đạt lòng cảm tạ của mình, nữ nhân này lại đến Bắc Chu quốc, trải qua nhiều chuyện như vậy chuyện.

Lần này nếu như không phải hắn tự mình tới, chỉ sợ sẽ mãi không biết chân tướng sự tình rồi.

Khó trách hắn luôn cảm thấy đôi mắt của Mộ Dung Thất Thất rất đẹp, nghi hoặc vì sao có đôi mắt đẹp đến thế mà dung mạo lại bình thường như vậy. Hiện tại hắn rốt cuộc hiểu rõ, cô gái này dùng một gương mặt bình thường, lừa gạt tất cả mọi người. Chỉ là, dung mạo tầm thường của nàng, cũng đã khiến cho nhiều ánh mắt kinh hãi rồi, hôm nay trở lại như cũ biến thành bộ dáng như tiên nhân, sợ là sẽ có càng nhiều người quỳ gối ở dưới váy của nàng mất thôi! “Cữu cữu!” Phượng Thương cùng Mộ Dung Thất Thất đồng thời hành lễ với Hoàn Nhan Liệt. Vừa rồi, hai người cùng nhau vào cửa, Hoàn Nhan Liệt trong lòng có chút kích động. Bọn họ, quả thật xứng đôi! Nếu hai người này thật có thể ở cùng một chỗ, thì thật là tốt a!

Hoàn Nhan Liệt sai Hắc y nhân một mực “giám thị” Trường Thu cung, biết rõ Phượng Thương hằng đêm đều nghỉ ở chỗ Mộ Dung Thất Thất, tâm Hoàn Nhan liệt rốt cục buông xuống. Trước đây hắn còn lo lắng là huynh muội họ sẽ vì quan hệ huyết thống, mà buông tha cho đoạn tình cảm này. Hiện tại xem ra, so với bọn họ, mình mới là kẻ nhu nhược, cho nên mới không có được hạnh phúc ——

“Các con đã tới rồi, vào chỗ ngồi đi!”

Yến hội bắt đầu, ca múa luân phiên đi lên, trên bàn các món ngon mỹ vị cũng được cung nữ đặt ở trước mặt mọi người.

Sau khi Minh Nguyệt Thịnh đánh giá Mộ Dung Thất Thất, nhịn không được nhìn sang nam nhân bên người nàng. Chẳng biết tại sao, Minh Nguyệt Thịnh có một loại trực giác, hắn phát hiện Mộ Dung Thất Thất ở bên cạnh Phượng Thương không giống như với người khác, ít nhất, tình cảm giữa hai người này từ đầu tới cuối cũng không phải là huynh muội đơn giản như vậy.

Xem xét Phượng Thương, Minh Nguyệt Thịnh chân mày cau lại. Người này có vấn đề!

Lúc trước ở giữa lông mày của Hoàn Nhan Liệt, Minh Nguyệt Thịnh nhìn ra trên người hắn có cổ, lúc này, ở trên mặt Phượng Thương, hắn lần nữa thấy được tình hình như vậy. Mi tâm của Phượng Thương, có một vòng màu đen, cái màu đen này, người bình thường không nhìn ra, nhưng Minh Nguyệt Thịnh từ nhỏ đã tiếp xúc, cho nên đối với cổ am hiểu rất tường tận.

Sắc mặt Hoàn Nhan Liệt là màu xanh đen, còn sắc mặt Phượng Thương tất cả đều là màu đen, xem ra Phượng Thương trúng cổ độc rất nhiều năm rồi.

Tuy Phượng Thương nhìn qua thì cũng không khác người bình thường. Nhưng vẫn không thay đổi được hiện thực trúng độc nhiều năm của hắn. Màu sắc của cổ độc đã là đen đặc, nếu còn không mau lấy cổ này ra, đợi đến khi người hạ cổ làm cho cổ độc bộc phát nữa thì Phượng Thương nhất định sẽ tắt thở mà chết.

Chỉ là, Phượng Thương tại sao lại trúng độc, rốt cuộc là ai hạ cổ trên người hắn? Vấn đề này một mực quanh quẩn trong đầu Minh Nguyệt Thịnh.

Miêu Sở Vân mẫu hậu của Minh Nguyệt Thịnh là cao thủ sử dụng cổ, cũng là người Tường tộc (là gia tộc chuyên dùng độc giết ngươi á), nhưng mà Miêu Sở Vân cũng từng nói cho hắn biết, nếu không có cừu oán, người Tường tộc sẽ không hạ độc với người bình thường, bởi vì cổ là một dạng sinh vật khống chế không hề dễ, nếu khống chế không tốt, người hạ cổ nói không chừng sẽ bị cắn trả. Hơn nữa, dùng cổ mưu hại tánh mạng người, là một việc cực tổn hại âm đức, cho nên người hạ cổ cũng nhất định sẽ không trường thọ.

Người Tường tộc một mực sống tại phía nam Nam Phượng quốc, lấy hình thức bộ lạc cư ngụ ở cùng một chỗ, trong tình huống bình thường, Tường tộc chắc chắn sẽ không rời quê hương của mình. Vậy cổ độc trên người Phượng Thương cùng Hoàn Nhan Liệt là do ai hạ đây? Rốt cuộc là ai có lá gan lớn như vậy, dám hạ độc với Hoàng thượng cùng Nam Lân vương Bắc Chu quốc, mục đích của kẻ hạ độc là gì?

Minh Nguyệt Thịnh cau mày, ánh mắt một mực dừng lại trên người Phượng Thương, khiến Mộ Dung Thất Thất nhận ra một tia khác thường. Nhìn kỹ, Mộ Dung Thất Thất phát hiện Minh Nguyệt Thịnh xác thực thật là nhìn chằm chằm vào Phượng Thương, hơn nữa là nhìn chằm chằm vào mi tâm của hắn, chẳng lẽ mi tâm của Phượng Thương có cái gì? Mộ Dung Thất Thất xoay mặt, cũng nhìn xem mi tâm của Phượng Thương.

Có một vòng màu đen nhàn nhạt, Mộ Dung Thất Thất biết rõ cái này, đây là biểu hiện của cổ độc. Chỉ là, Minh Nguyệt Thịnh vì sao lại nhìn chằm chằm vào? Chẳng lẽ hắn biết được cái gì? Nói ra thì người có thể sử dụng cổ trên khắp đại lục này đều ở Nam Phượng quốc cả. Minh Nguyệt Thịnh hẳn là có biện pháp giải trừ cổ độc chăng?

Lực chú ý của Mộ Dung Thất Thất di động liên tục trên người của Minh Nguyệt Thịnh cùng Phượng Thương, nếu không phải đang ở trong cung yến, nàng nhất định sẽ tự mình đi gặp Minh Nguyệt Thịnh, lên tiếng hỏi cho rõ tình huống. Nếu như Minh Nguyệt Thịnh thật sự có biện pháp giải trừ cổ độc trên người Phượng Thương, thì thật là quá tốt rồi!

“Khanh Khanh không phải là đang so sánh ta với Minh Nguyệt Thịnh xem ai tốt hơn đó chứ?” Thấy Mộ Dung Thất Thất nhìn Minh Nguyệt Thịnh, Phượng Thương có chút khó chịu. Nếu không phải bởi vì đang ở trước mặt nhiều người, hơn nữa trong mắt người khác bọn họ là huynh muội, thì hắn nhất định sẽ ôm cả eo nàng, ép hỏi nàng vì cái gì nhìn Minh Nguyệt Thịnh.

“Xem chàng kìa ——” nghe ra trong lời nói của Phượng Thương nồng đậm vị chua, Mộ Dung Thất Thất cười khẽ, bàn tay nhỏ bé dưới bàn nhẹ nhàng kéo vạt áo Phượng Thương, “Rõ ràng là Minh Nguyệt Thịnh vẫn luôn nhìn chằm chằm vào chàng, khiến cho ta ghen tị, vậy mà chàng lại nói ngược lại ta! Khai ra mau, giữa chàng và Minh Nguyệt Thịnh có quan hệ gì mà người khác không biết hả, vì cái gì mà hắn cứ nhìn chằm chằm vào chàng, nhất là cứ là cứ chằm chằm nhìn vào mi tâm của chàng?”

Mộ Dung Thất Thất vừa nói như vậy, Phượng Thương lập tức hiểu rõ ý của nàng. Minh Nguyệt Thịnh có thể nhìn ra cổ độc trên người hắn, chẳng lẽ hắn có biện pháp có thể giải trừ? Chỉ là, vừa nghĩ tới Minh Nguyệt Thịnh lần này tới là hướng Mộ Dung Thất Thất cầu hôn, sắc mặt Phượng Thương liền trầm xuống.

Nếu như Minh Nguyệt Thịnh dùng việc giải cổ độc làm điều kiện trao đổi, muốn đoạt Mộ Dung Thất Thất, hắn nhất định không đáp ứng.

Điều mà Phượng Thương nghĩ, Mộ Dung Thất Thất như thế nào lại không biết, người nam nhân này a, thật sự là không lúc nào là không ghen! Chẳng lẽ nàng giống như sẽ hồng hạnh xuất tường vậy sao? “Minh Nguyệt Thịnh ta từng tiếp xúc qua, hắn không phải tiểu nhân.”

Mộ Dung Thất Thất nói giúp cho Minh Nguyệt Thịnh, Phượng Thương lại thêm một hồi khó chịu, “Khanh Khanh, nàng cùng Minh Nguyệt Thịnh có kết giao, ta như thế nào lại không biết vậy!”

Thấy Phượng Thương cứ như hài tử bĩu môi nói, Mộ Dung Thất Thất che miệng cười, “Thương, chẳng lẽ chàng không biết Quang Hoa công tử cùng Minh Nguyệt Thịnh từng liên thủ với nhau sao? Bằng không, ta làm sao có thể có được lệnh thông hành đặc biệt cùa Nam Tứ Châu đây!”

“Ra là vậy!” Phượng Thương gật gật đầu, Ma vực chiếm lĩnh Nam Tứ Châu, Mộ Dung Thất Thất lại là Quang Hoa công tử, giữa mấy chuyện này liên kết với nhau thành một chuỗi, hắn đã hiểu rõ. Nữ nhân này a! Lại trong lúc lơ đãng, mà phá vỡ chính quyền của Nam Phượng, hắn cũng không biết nên nói nàng như thế nào nữa!

“Khanh Khanh, ta đem lệnh thông hành đặc biệt của Bắc Tứ Châu cho nàng, nàng cùng Minh Nguyệt Thịnh đoạn tuyệt quan hệ có được hay không?” Phượng Thương lúc này bắt đầu lấy lui làm tiến, dưới bàn bắt được bàn tay nhỏ bé của Mộ Dung Thất Thất, đầu ngón tay ở trong lòng bàn tay của nàng vẽ vài vòng “Nàng xem, địa bàn Bắc Tứ Châu cũng rất lớn, vô luận nàng muốn làm gì, ta đều gắng sức giúp nàng. Nàng đừng có liên hệ cùng hắn nữa nha!”

“Thương, chàng đang ghen tị à?”

“Hắn muốn lấy nàng về làm hoàng hậu Nam Phượng quốc, ta làm sao có thể không ghen đây! Khanh Khanh, hắn không có tốt bằng ta đâu, thật đó!”

Bộ dáng làm nũng của Phượng Thương thật khiến Mộ Dung Thất Thất muốn véo mặt hắn, chỉ là ở trước mặt những người bên dưới, nàng muốn giữ gìn hình tượng của mình.”Chàng a, bỏ những cái ý nghĩ lung tung kia đi! Ta cùng Minh Nguyệt Thịnh không có gì! Hơn nữa Minh Nguyệt Thịnh là quân tử, chờ ta cùng hắn nói rõ, hắn sẽ bỏ cuộc thôi!”

Những hành động của hai người Phượng Thương cùng Mộ Dung Thất Thất, rơi vào mắt Hạ Vân Tích, trái lại biến thành một trò hề.

Chẳng trách Phượng Thương trốn nàng khắp nơi, thì ra là đôi huynh muội này nảy sinh tình cảm!

Mộ Dung Thất Thất vốn là công chúa tới hòa thân, hay là Phượng Thương tự mình đi cưới nàng, nói không chừng hai người này là do lâu ngày sinh tình rồi. Về sau vì thân phận huynh muội, hai người không thể không tách ra, nhưng mà tình cảm đã nảy sinh, cho nên hai người bọn họ rõ ràng không để ý đến luân lý, còn bảo trì quan hệ mập mờ! Thật sự là không biết xấu hổ!

Hạ Vân Tích mắng, dĩ nhiên là mắng Mộ Dung Thất Thất. Nàng tuyệt đối sẽ không mắng Phượng Thương. Ở trong nội tâm Hạ Vân Tích, Phượng Thương hết thảy đều tốt, nguyên nhân của vấn đề này, nhất định là từ Mộ Dung Thất Thất mà ra. Nhất định là do nữ nhân này, không để ý liêm sỉ, câu dẫn Phượng Thương, thật sự là rất đáng ghét!

Hạ Vân Tích rốt cuộc cũng tìm được nguyên nhân mình bị Phượng Thương lạnh nhạt rồi, biết được nguyên nhân, nội tâm nàng liền tính toán như thế nào đúng bệnh mà hốt thuốc, đem chú ý của Phượng Thương đối với Mộ Dung Thất Thất chuyển dời đến trên người mình. Nàng mới không muốn thua Mộ Dung Thất Thất đâu!

Hạ Vân Tích đang nghĩ cách làm thế nào đối phó Mộ Dung Thất Thất, thì người trong lòng Hoàn Nhan Nghị đang nghĩ tới, cũng là Mộ Dung Thất Thất. Ngày hôm qua cùng Lâm Khả Tâm thảo luận liên tục, hai người vẫn cảm thấy gạo nấu thành cơm là tốt nhất, như vậy bảo đảm nhất. Hắn không thể thua, cho nên cho dù có phải dùng phương pháp bỉ ổi, hắn cũng muốn làm người thắng cuộc! Ca múa, một người đến một người, bởi vì uống rượu, không khí cung yến liền sôi nổi hẳn lên. Hoàn Nhan Liệt trị quốc, tương đối phóng khoáng, cho nên văn võ bá quan cũng không câu nệ lắm, lúc này cũng bắt đầu há miệng to mà ăn, bát lớn uống rượu, còn có người múa quyền, có người bưng chén lên, đứng dậy mời rượu lẫn nhau.

Cung yến náo nhiệt hẳn, thấy tình hình này, Hạ Vân Tích ánh mắt sáng lên, đây là một cơ hội! Trong nội tâm Hạ Vân Tích nghĩ, tay lại sờ về phía trên trâm cài trên đầu. Thừa dịp không có người chú ý, Hạ Vân Tích tháo trâm gài tóc, vặn mở viên ngọc, đem thuốc bột bên trong rất nhanh rót vào trong bầu rượu của mình. Sau đó lại đem cây trâm cài lên đầu như cũ.

Không thể không nói, Hạ Vân Tích cùng Hoàn Nhan nghị quả là một đôi tuyệt phối, nàng tính toán lợi dụng cơ hội ngàn năm có một này, Hoàn Nhan nghị cũng nghĩ như vậy! Chỉ khác lả, hắn đem dược giấu ở trong móng tay của ngón út tay phải, ngón tay Hoàn Nhan Nghị chỉ là nhẹ nhàng gõ vào miệng bầu rượu, ít bột phấn này liền rơi vào bên trong, cùng rượu ngon bên trong dung hợp lại với nhau.

Hạ Vân Tích cùng Hoàn Nhan Nghị, cơ hồ là đồng thời đứng dậy, cùng đi đến trước mặt Mộ Dung Thất Thất cùng Phượng Thương.

Thấy trước mặt đột nhiên xuất hiện hai bóng tối, Mộ Dung Thất Thất ngẩng đầu, liếc nhìn thì thấy hai cái kẻ mà nàng ghét nhất. Bọn họ lại đồng thời xuất hiện, cứ như là có hẹn từ trước vậy, thật là ăn ý mà.

“Biểu muội, không biết ta có cái vinh hạnh mời muội uống một chén rượu hay không!” Hoàn Nhan Nghị nâng lên bình rượu trong tay, làm tư thế mời rượu.

“Vương Gia, ta có thể mời chàng uống một chén rượu không?” Bên cạnh, Hạ Vân Tích cũng nói như vậy.

Thật là xứng đôi nha! Mộ Dung Thất Thất cùng Phượng Thương liếc nhìn nhau, hai kẻ này xuất hiện, hẳn không phải là chuyện tốt, chỉ là trước mặt mọi người, Phượng Thương cùng Mộ Dung Thất Thất cũng không có cự tuyệt, mà là đứng lên.

“Vương Gia, ta rót rượu cho chàng.” Thấy Phượng Thương bằng lòng, mặt mày Hạ Vân Tích lập tức bán rẻ ý nghĩ trong nội tâm, nàng cầm lấy chén rượu của Phượng Thương, chậm rãi rót một chén rượu, lúc ngửi thấy được mùi rượu ngon bay tới, Mộ Dung Thất Thất sắc mặt lạnh lẽo.

Vô sỉ cực kỳ! Dưới gầm trời này thậm chí có nữ nhân không biết xấu hổ như vậy, ở trong rượu hạ dược để dụ dỗ nam nhân, thật sự là vô liêm sỉ! Mộ Dung Thất Thất đưa tay kéo tay áo Phượng Thương, nhắc nhở hắn.

Phượng Thương như thế nào không hiểu Mộ Dung Thất Thất, bọn họ ở chung lâu, một động tác một ánh mắt của nàng, hắn cũng biết là có ý gì. Hôm nay, Mộ Dung Thất Thất sau khi Hạ Vân Tích rót rượu liền kéo ống tay áo của hắn, rõ ràng là muốn nói cho hắn biết, rượu này có vấn đề!

Bên này, Hoàn Nhan nghị cũng rót một chén đầy cho Mộ Dung Thất Thất. Sau khi nhìn Hoàn Nhan Nghị đổ rượu ngon ra chén, Mộ Dung Thất Thất cười lạnh. Đôi nam nữ này thật sự là ti tiện như nhau! Một kẻ muốn bỏ thuốc Phượng Thương, một kẻ thì muốn bỏ thuốc mình. Bàn tính của họ thế mà lại không mưu mà hợp a!

“Biểu muội, mời!” Hoàn Nhan Nghị dùng nụ cười ưu nhã nhất của mình đối mặt với Mộ Dung Thất Thất. Chỉ cần chuyện này thành công, hắn chính là Thái tử Bắc Chu quốc, thiên hạ này đều là của hắn rồi!

“Ha ha ——” Mộ Dung Thất Thất nhẹ giọng cười, con mắt nhìn chằm chằm vào mắt Hoàn Nhan Nghị, “Biểu ca, đa tạ…”

Lời nói bay bổng, chậm rì rì, như có ma lực. Lúc cùng Mộ Dung Thất Thất nhìn nhau, Hoàn Nhan Nghị có một loại cảm giác hoảng hốt, chỉ trong nháy mắt, trong đầu hắn liền trống không, không suy nghĩ được gì nữa. Đợi đến khi Hoàn Nhan Nghị tỉnh táo lại, Mộ Dung Thất Thất đã uống xong rượu, dưa cho hắn cái chén trống không.

“Biểu ca, đến phiên ngươi!”

“Được được! Ta uống!” Hoàn Nhan Nghị ngửa đầu, một chén rượu rót vào bụng. Nhìn vệt rượu trên khóe miệng của hắn, Mộ Dung Thất Thất khóe môi cười đắc ý.

Mộ Dung Thất Thất uống rượu, Hạ Vân Tích cũng nóng bỏng nhìn Phượng Thương, “Vương Gia, ta trước nay đều rất ngưỡng mộ chàng, chén rượu này, là ta mời chàng!”

Ý tứ Hạ Vân Tích rất rõ ràng, Phượng Thương phải uống rượu này mới được.

“Công chúa, cái này thật là không được rồi, chỉ kính rượu ca ca của Bản cung mà lại không kính rượu Bản cung, không phải là ngươi xem thường bản cung chứ?” Mộ Dung Thất Thất đến gần, mặt mày mỉm cười, nhìn Hạ Vân Tích.

Chẳng biết tại sao, lúc cùng Mộ Dung Thất Thất đối mặt, Hạ Vân Tích cảm giác được trống ngực đập nhanh hai nhịp, đợi nàng lấy lại tinh thần, Mộ Dung Thất Thất cười lên, “Vân công chúa, Bản cung đùa với người thôi! Không quấy rầy các ngươi! Các ngươi uống đi!”

Nhìn lại, Phượng Thương đã đem rượu đổ vào trong miệng. Thấy Phượng Thương uống rượu mà mình rót, Hạ Vân Tích cảm thấy hạnh phúc đang vẫy tay với nàng, hết thảy mọi việc đều được tiến hành theo như nàng nghĩ, xem ra, cả ông trời cũng đang trợ giúp nàng.

Hoàn Nhan Nghị cùng Hạ Vân Tích đều mang tâm tư của riêng mình rồi trở lại chỗ ngồi. Hạ Vân Tích rất cao hứng, nàng tính toán đợi sau khi dược tính trên người Phượng Thương phát tác thì đỡ hắn đi ra ngoài, sau đó… Hắc hắc, đợi chuyện thành công, nàng sẽ chính là Nam Lân vương phi.

Không giống như Hạ Vân Tích, Hoàn Nhan Nghị mặc dù cũng cảm giác được mình cách thắng lợi lại tiến gần thêm một bước, nhưng mà vừa rồi nhìn đến lúc Hạ Vân Tích mời rượu Phượng Thương, hắn đã cảm nhận ra nữ nhân này có chút khác thường. Vừa nghĩ tới Hạ Vân Tích có thể cũng giống như mình, định dùng biện pháp như mình đối phó Phượng Thương, trong lòng của hắn liền nổi lên một vướng mắc.

## 99. Chương 106 : Một Màn Kinh Hãi Ở Ngự Hoa Viên.

Một bên, là ngôi vị hoàng đế Hoàn Nhan Nghị muốn, một bên, là nữ nhân hắn để ý.

Trong hai cái này lấy cái nào bỏ cái nào, Hoàn Nhan Nghị đã lựa chọn, hắn muốn Mộ Dung Thất Thất, sau đó dựa vào Mộ Dung Thất Thất, leo lên vị trí Thái tử. Nhưng vì sao sau khi nhìn thấy hành vi của Hạ Vân Tích, trong lòng hắn lại có chút chua xót! Muốn hắn trơ mắt nhìn nữ tử hắn yêu thích trở thành nữ nhân của người khác, hắn có chút không cam lòng, vì cái gì giang sơn và mỹ nhân không thể đồng thời đạt được!

Nghĩ được như vậy, trong nội tâm Hoàn Nhan Nghị đột nhiên lay động. Đúng vậy! Giang sơn và mỹ nhân, hắn đều muốn! Cái gì ngư hòa hùng chưởng (cá và tay gấu), chỉ có thể lấy một thứ, hắn không tin, cả hai cái hắn đều muốn!

Trên điện, ca múa từng bừng nhộn nhịp, các vũ cơ uốn éo vòng eo, phối hợp với điệu nhạc tuyệt mỹ, hấp dẫn tất cả ánh mắt mọi người, không ai chú ý tới, có người rời khỏi chỗ, cũng không có ai chú ý bọn họ rời đi là làm cái gì.

“Thương, trò hay sắp lên sàn.” Mộ Dung Thất Thất nhấp một ngụm rượu, quả nhiên là rượu ngon!

“Khanh Khanh đối với bọn họ làm cái gì vậy? Vì sao vừa rồi hai người này như mất hồn, lại đem rượu trong tay chúng ta uống?” Vừa nghĩ tới vừa rồi, Hoàn Nhan Nghị cùng Hạ Vân Tích cầm chén rượu của hai người bọn họ, đem rượu hạ dược bên trong uống hết, Phượng Thương đã cảm thấy Mộ Dung Thất Thất rất là thần kỳ.

Nàng chẳng qua chỉ nhìn vào mắt đối phương, đã có thể đem mọi chuyện ném lại cho đối phương, một chiêu này là gì? Chẳng lẽ cũng là chiêu thức của Ma vực?

“Thiên cơ bất khả lộ!” Mộ Dung Thất Thất mỉm cười, cái miệng nhỏ vẫn như cũ uống rượu, “Hai người này đã tính toán chúng ta như vậy, không bằng thành toàn bọn họ đi!”

“Ha ha ——” Mộ Dung Thất Thất không nói, Phượng Thương cũng không tiếp tục hỏi. Không biết lát nữa sẽ phát sinh sự tình gì, Phượng Thương cũng suy tính mang theo Mộ Dung Thất Thất hảo hảo mà thưởng thức!

Mộ Dung Thất Thất cùng Phượng Thương nói chuyện, thì Minh Nguyệt Thịnh giẫm guốc gỗ đi tới. Hắn ngược lại không câu nệ tiểu tiết, trực tiếp ngồi bên cạnh Mộ Dung Thất Thất.

“Ta bây giờ là nên gọi nàng là Quang Hoa công tử, hay là Trấn Quốc Công chúa đây?”

Nhìn chằm chằm vào gương mặt như mộng ảo trước mắt này, mắt Minh Nguyệt Thịnh khẽ si mê, trong tay cầm chén rượu. Hắn hỏi như vậy, Mộ Dung Thất Thất cười khẽ, rót rượu cho Minh Nguyệt Thịnh, “Vô luận Quang Hoa công tử, hay là Trấn Quốc Công chúa, ta không phải là ta sao?”

“Ha ha ha!” Mộ Dung Thất Thất trả lời, khiến Minh Nguyệt Thịnh cười to không ngừng, sau khi cười xong, hắn một ngụm đem rượu ngon uống xuống, “Phượng Thất Thất, ta thích nàng! Nàng còn nhớ rõ vào ngày nàng rời đi Tây Lương thành đó, ta nói gì với nàng không?”

Lời Minh Nguyệt Thịnh nói, khiến Mộ Dung Thất Thất nhớ tới khi nàng ra đi, người này đã đuổi theo kín đáo đưa cho nàng một bầu rượu. Chỉ là, lang hữu tình, thiếp vô tâm.

“Đa tạ ưu ái… Nhưng ta đã có người yêu. Khiến ngươi phải đơn thân quay về rồi!”

Mộ Dung Thất Thất trả lời, làm đôi mắt đẹp của Minh Nguyệt Thịnh tối sầm lại, quả nhiên…

“Là ta đã tới chậm sao?” Minh Nguyệt Thịnh nhìn về phía dưới mặt bàn, bàn tay nhỏ bé của Mộ Dung Thất Thất được Phượng Thương nắm chặt trong tay, giọng nói thêm một chút ý vị đau thương, “Nếu như ta sớm một chút xử lý tốt chuyện Nam Phượng quốc, có phải là sẽ không bỏ qua rồi không?”

Lời Minh Nguyệt Thịnh nói, rơi vào tai Phượng Thương, tuy khiến hắn ăn vị, nhưng cũng làm cho Phượng Thương hiểu được người nam nhân này, quả nhiên giống như Mộ Dung Thất Thất nói, là người quang minh lỗi lạc. Dám làm trò ngay trước mặt của hắn, cùng Mộ Dung Thất Thất nói như vậy, nhất định là một quân tử thẳng thắn vô tư.

“Minh Nguyệt Thịnh, chúng ta vẫn là bằng hữu!” Mộ Dung Thất Thất lần nữa rót đầy rượu ngon vào chén cho Minh Nguyệt Thịnh, “Cái đó và sớm hay muộn đều không quan hệ, chỉ là, thời gian vừa đúng, ta trùng hợp gặp được người kia mà thôi. Ngươi không có làm sai —— ”

Trong lời nói của Mộ Dung Thất Thất, tràn đầy thiền lý Phật giáo, Minh Nguyệt Thịnh nhìn chằm chằm vào nàng thật lâu, muốn từ trong mắt cô gái này nhìn ra một tia hi vọng, làm cho hắn có lý do kiên trì, song, trong đó chỉ có một mảnh thanh tịnh như hồ nước, sạch sẽ thấu triệt, không có chút nào như Minh Nguyệt Thịnh mong muốn.

“Ta hiểu rồi.” Minh Nguyệt Thịnh thở dài, xem trong ánh mắt Mộ Dung Thất Thất, tràn đầy nhớ nhung cùng không buông bỏ. Có lẽ, Mộ Dung Thất Thất nói rất đúng, không phải hắn đã tới chậm, mà là giữa bọn họ không có duyên phận.

Chỉ là, muốn hắn buông tay, hắn không cam lòng, song nhìn đến đầu ngón tay Phượng Thương cùng Mộ Dung Thất Thất đan lại cùng một chỗ, hắn liền hiểu, hai người này đã dùng hành động, hướng cho hắn thấy thái độ của bọn họ. Dưa xanh hái không ngọt, cảm tình cưỡng đoạt, không phải yêu, đạo lý này hắn hiểu.

“Phượng Thất Thất, nếu có một ngày, hắn phụ nàng, cửa chính Nam Phượng quốc ta vẫn luôn vì nàng rộng mở. Hơn nữa, hậu vị của ta vĩnh viễn là của nàng!”

Vứt xuống lời này, Minh Nguyệt Thịnh lần nữa một ngụm uống rượu, nhìn về phía Phượng Thương, “Nhớ kỹ, ngươi nếu như phụ bạc nàng, cho dù làm trái tâm nguyện của nàng, ta cũng sẽ đem nàng đoạt lấy, cẩn thận che chở!”

“Ta sẽ không để cho ngươi có cơ hội như vậy.”

“A, tốt nhất là thế!” Minh Nguyệt Thịnh đứng lên, nhìn Mộ Dung Thất Thất lần nữa, khóe miệng lộ ra một nụ cười sáng lạn, “Thất Thất, nhất định phải hạnh phúc đó!”

Nói xong, Minh Nguyệt Thịnh xoay người, cũng không quay đầu lại, rất nhanh rời khỏi tầm mắt của hai người.

Người này, khiến Phượng Thương cảm thấy bất ngờ. Chuyện của Minh Nguyệt Thịnh, hắn ít nhiều cũng biết một ít, nam nhân này không phải vật trong ao, hôm nay có thể trở thành tân hoàng Nam Phượng quốc, hẳn là từng chịu khổ, phải trải qua một phen cùng cực. Hắn cứ “thoải mái” buông tha cho Mộ Dung Thất Thất như vậy, khiến Phượng Thương cảm thấy không thể tin được, hắn cho rằng Minh Nguyệt Thịnh ít nhất sẽ còn có thể tranh đoạt một chút.

“Hắn là một nam nhân không tệ!” Trầm mặc hồi lâu, Phượng Thương cho Minh Nguyệt Thịnh một cái đánh giá đúng trọng tâm.

“Ừ! Nếu không ta cũng sẽ không giúp hắn!”

Đối với Minh Nguyệt Thịnh, Mộ Dung Thất Thất không có cảm giác gì, chỉ cảm thấy nam tử này nhẫn nhục làm đại sự, rất đáng kính nể. Về phần phát triển cảm tình cùng hắn, nàng ngược lại chưa từng nghĩ tới, huống chi bây giờ nàng đã có Phượng Thương, trong mắt trong lòng đều không thể chứa thêm người khác.

“Hắn như vậy, thật ra lại tạo cho ta cảm thấy áp lực xưa nay chưa từng có. Xem ra, ta nhất định phải đối với nàng thật tốt mới được. Khanh Khanh thế mà lại buông tha cho vị trí hoàng hậu Nam Phượng quốc, lựa chọn cùng ta cùng một chỗ…”

Phượng Thương mặt mày mỉm cười, ánh mắt nhìn Mộ Dung Thất Thất cũng càng thâm tình, “Người nam nhân này, nói là buông tay, nhưng thật ra là đang chờ đợi ta thả lỏng, cho hắn có cơ hội có thể thừa cơ, chiêu lấy lui làm tiến này dùng trong quân sự có lẽ có thể, nhưng dùng trên người ta thì không được. Bởi vì, ta vĩnh viễn cũng sẽ không cho hắn cơ hội như vậy! Cứ để cho hậu vị của hắn vĩnh viễn không có ai đi”

“Chàng nha, có phải là đoán chừng ta đối với chàng khăng khăng một mực rồi?”

“Không phải, là nàng đoán chừng ta —— ”

Hai người tình ý liên miên, đều không chú ý ca múa trên điện đã lui xuống từ khi nào. Chờ hai người phục hồi tinh thần lại, thì trong đại điện đã đứng hai người. Xác thực mà nói, là một người đứng, một người, ngồi ở xe lăn.

Một trong hai người này, Mộ Dung Thất Thất nhận ra, chính là Già Lam nàng gặp được trong cuộc thi tứ quốc tranh bá, về phần người còn lại, hắn đã tự giới thiệu rồi.”Ta là đại đệ tử truyền nhân đời thứ mười chín của Bồng Lai Đảo Di Sa, hắn là sư đệ của ta Già Lam.” (TNN: không biết tại sao cái tên anh này không dưới trăm lần ta đều đọc nhầm thành Si Đa @@ có phải do đầu ta quá tối rồi hay k a =.=)

Thì ra, hai người này đều là người của Bồng Lai đảo! Mọi người vừa nghe, bọn họ cùng Bồng Lai đảo có quan hệ, liền nhịn không được dò xét hai nam tử này.

Già Lam, như cũ vẫn là áo lam phiêu dật, mà Di Sa, thì là một thân áo vài thô ma sắc. Song y phục vải thô mặc ở trên người hắn, không chút nào làm giảm nhan sắc hắn, ngược lại càng khiến hắn có một thêm loại khí chất thế ngoại tán tiên.

Không giống với Già Lam nam tính, Di Sa nhìn qua, lại hoàn toàn trái ngược. Làn da trắng nõn trơn mềm, mày kiếm anh tuấn thon dài, đôi mắt cười ý vị sâu xa, môi phấn hồng mềm mại, hiển nhiên chính là mỹ thiếu niên mười phần không còn gì để bàn cãi.

Người Bồng Lai đảo đến Bắc Chu quốc, khiến Hoàn Nhan Liệt có chút kinh ngạc, “Không biết hai vị đến bổn quốc, là có chuyện gì sao?”

“Ta là tới tìm người!” Giọng nói Di Sa, cũng rất trẻ, phối hợp với khuôn mặt đáng yêu, có loại cảm giác trẻ già đều thích.

“A, người Di Sa công tử tìm là ai?”

“Mộ Dung Thanh Liên!”

Nghe cái tên này, Hoàn Nhan Liệt sững sờ trong chốc lát, tên có cảm giác rất quen thuộc, nhưng là lại không nhớ rõ khi nào thì nghe qua. Kính Đức thấy Hoàn Nhan Liệt đã sớm đã quên Mộ Dung Thanh Liên, vội vàng ghé vào lỗ tai hắn nhỏ giọng nói vài câu, Hoàn Nhan Liệt lúc này mới nhớ tới, Mộ Dung Thanh Liên chính là cái nữ nhân trong Đông cung, bị hắn phạt. Cũng không biết mỗi ngày một trăm roi, lâu như vậy, nàng còn sống hay không.

“Mộ Dung Thanh Liên phạm vào trọng tội, bị trẫm nhốt ở trong đại lao.”

Vừa nghe nói Mộ Dung Thanh Liên bị giam trong lao, Di Sa tâm tình rõ ràng có chút kích động, hai tay nắm lấy chuôi tay xe lăn, giống như nếu không phải chân hắn có vấn đề, hắn nhất định sẽ kích động đứng lên, “Bệ hạ, Mộ Dung Thanh Liên phạm vào tội gì? Nàng đã từng có ân với ta, cho nên, có thể hay không thỉnh bệ hạ mở một mặt lưới, cho ta một ân tình?”

“Cái này —— ”

Mộ Dung Thanh Liên đối với Hoàn Nhan Liệt mà nói, là con kiến nhỏ không có bất kỳ phân lượng nào, lúc này đại đệ tử Bồng Lai đảo lại nói giữa bọn họ có quan hệ, khiến Hoàn Nhan Liệt nhịn không được tính toán trong lòng, cuối cùng có nên thả Mộ Dung Thanh Liên, cho Di Sa một cái mặt mũi hay không.

“Bệ hạ, ta ngàn dặm xa xôi tới, chính là vì đáp tạ ân nhân cứu mạng này. Nếu như nàng có làm sai cái gì, ta nguyện ý thay nàng gánh chịu. Chỉ thỉnh bệ hạ giơ cao đánh khẽ, thả nàng, Di Sa trong lòng vô cùng cảm kích.”

Di Sa vỗ tay, lập tức có hai người mang hai cái hộp gỗ đến, mở ra, ở trong tất cả đều là trân châu lớn bằng trứng gà. Hai hộp cộng lại, khoảng chừng hai mươi viên.

“Không biết hai hộp trân châu này, có thể đổi về tính mạng của nàng hay không!”

Di Sa ngữ điệu vội vàng, làm cho người ta nhịn không được đoán quan hệ giữa hắn và Mộ Dung Thanh Liên, lại thêm ngữ khí hắn thành khẩn, phối hợp khuôn mặt khờ dại vô tội, làm cho người dù cứng tâm, cũng nhịn không được mềm đi vài phần.

“Bệ hạ, nếu như là người không quan trọng, không bằng, thả ra đi!” Từ khi hộp được mở ra, Lâm Khả Tâm đã bị những viên trân châu xinh đẹp này hấp dẫn.

Trân châu xinh đẹp như vậy, tròn tròn bóng bóng, hơn nữa đều lớn như trứng gà, là cỡ nào khó được a! Lâm Khả Tâm mới liếc liền thích trân châu Di Sa mang đến. Trân châu như vậy, vô luận là làm vật phẩm trang sức, hay là mài làm phấn trân châu, đều là vô cùng tốt. Một hạt châu, đều giá trị xa xỉ, huống chi là hai mươi viên!

Trừ nguyên nhân trân châu ra, thì Lâm Khả Tâm vừa nhìn thấy Di Sa, đã cảm thấy đứa nhỏ này đáng yêu. Nam hài tử vô luận khi còn nhỏ đáng yêu cỡ nào, lớn lên đều mất đi khờ dại cùng ngây thơ lúc bé, chỉ có thiếu niên này, ngược lại luôn mang bộ dáng bé con, nhìn qua tựa như hài tử nhỡ nhỡ, làm cho người ta nhịn không được nghĩ yêu thương hắn.

Lâm Khả Tâm nói hộ Di Sa, Hoàn Nhan Liệt biết rõ nàng nhất định là vừa ý. Bất quá, những viên trân châu này thật là hàng tốt. Hai mươi viên trân châu, cũng có thể lưu lại cái mệnh thối nát cho Mộ Dung Thanh Liên, mặt khác có thể được một cái nhân tình của Di Sa, nói không chừng khi nào đó lại có thể dùng tới hắn.

Tính tính xong xuôi, Hoàn Nhan Liệt gật gật đầu, phân phó Kính Đức, “Bảo người đi thả Mộ Dung Thanh Liên ra!”

“Vâng!” Kính Đức cũng không biết Mộ Dung Thanh Liên hiện tại còn sống hay đã chết, nếu không phải Di Sa xuất hiện, bọn họ đã sớm đã quên có nhân vật này tồn tại. Bây giờ Hoàn Nhan Liệt gật đầu đáp ứng, Mộ Dung Thanh Liên ngược lại thoát chết, cũng không cần bị tra tấn nữa. Chỉ là, không biết nàng bây giờ còn chút hơi thở nào không, hi vọng nàng có vận khí tốt, có thể còn sống sót.

Từ đầu đến cuối, Mộ Dung Thất Thất đều không có lên tiếng. Di Sa, nàng không biết, bất quá nàng lại mơ hồ cảm thấy người này cùng khảo nghiệm thất trọng tháp có quan hệ. Điều duy nhất khiến Mộ Dung Thất Thất cảm thấy kinh ngạc, là Di Sa nói, Mộ Dung Thanh Liên đã từng có ân cứu mạng với hắn.

Theo Mộ Dung Thất Thất biết, Mộ Dung Thanh Liên từ nhỏ đến lớn, đều sống tại Tây Lương thành, chưa từng rời đi. Mà Di Sa là đệ tử Bồng Lai đảo, Bồng Lai đảo cách đại lục xa như vậy, hai chân hắn lại đi lại không tiện, vậy thì lúc nào đi tới Tây Lương thành, rồi lại làm sao gặp được Mộ Dung Thanh Liên?

Phát giác được có người dùng ánh mắt nghi hoặc dò xét mình, Di Sa xoay mặt, thấy được Mộ Dung Thất Thất. Khi nhìn đến khuôn mặt Mộ Dung Thất Thất, Di Sa mục quang bình thản, hướng nàng gật đầu mỉm cười, trong mắt không có bất kỳ biểu lộ kinh diễm nào. Này thật ra khiến Mộ Dung Thất Thất cảm thấy ngoài ý muốn!

Ít nhất, từ sau khi nàng dùng khuôn mặt thật này, không ai gặp nàng mà không kinh ngạc. Nhìn thấy nàng, lại không bị nàng hấp dẫn, Di Sa là người đầu tiên.

Trong khi chờ Mộ Dung Thanh Liên, Hoàn Nhan Liệt sai người mang lên một cái bàn, mời Di Sa cùng Già Lam ngồi xuống, hai người này cũng không khách khí, nhập gia tùy tục, rất nhanh liền dung nhập vào trong yến hội, yến hội vốn bị bọn họ quấy rầy, lần nữa lại náo nhiệt lên.

Qua một hồi lâu, mới thấy hai người đem Mộ Dung Thanh Liên dẫn lên.

Một lần nữa nhìn thấy Mộ Dung Thanh Liên, Mộ Dung Thất Thất thiếu chút không nhận ra nàng. Tóc rối bù, một thân quần áo dính máu, hơn nữa những vết máu kia giống như đã khô cạn từ lâu, biến thành màu đỏ đen thẫm.

“Bệ hạ, người đã tới!” Kính Đức đi đến sau lưng Hoàn Nhan Liệt, nhỏ giọng nói.

“Di Sa công tử, ngươi có thể nhìn xem, nàng là người ngươi muốn tìm sao?”

Di Sa tựa hồ có chút kích động, hắn muốn chuyển động bánh xe, tự chính mình đến bên người Mộ Dung Thanh Liên, nhưng có thể là vì kích động, tay của hắn sờ soạng mấy lần, đều không đụng được bánh xe, cuối cùng vẫn là Già Lam đẩy hắn đến bên người Mộ Dung Thanh Liên.

“Già Lam, là nàng sao?” giọng Di Sa run nhè nhẹ.

Di Sa chưa từng gặp qua Mộ Dung Thanh Liên, cho nên không thể nào phân biệt rõ, ngược lại Già Lam, nghe xong Di Sa lời nói, ngồi xổm xuống, cúi đầu nhìn Mộ Dung Thanh Liên.

“Đừng đánh ta! Đừng đánh ta!” Không đợi Già Lam nhích lại gần mình, Mộ Dung Thanh Liên đã chống hai tay, lui về sau hai bước. Tóc rối tung trên đầu, bởi vì đã lâu không gội, bết lại, tản ra mùi tanh tưởi, trong đó còn có một chút mùi rơm rạ trong lao mới có.

Mộ Dung Thanh Liên nguyên bản con mắt xinh đẹp, lúc này không hề tràn đầy tự tin, mà là tràn đầy sợ hãi. Nàng tựa hồ đặc biệt sợ nhìn người đến, cho nên khi nhìn thấy Di Sa cùng Già Lam, nàng toàn thân phát run, muốn tách khỏi hai người kia.

Mộ Dung Thanh Liên chống tay, lui về sau, Di Sa mới phát hiện chân của nàng đã bị đánh cho tàn phế, nguyên bản đùi đẹp mảnh khảnh, lúc này đơ ra nằm trên mặt đất. Vải quần rách rồi lại rách, lộ ra tất cả đều là vết thâm xanh tím cùng với từng vết roi trên hai chân, có địa phương sưng đã lâu, mưng mủ, chảy ra mủ màu vàng.

Nàng tựa hồ một chút đều không có cảm giác đau, hoặc có lẽ là đau đến chết lặng rồi. Ở Mộ Dung Thanh Liên xem ra, những đau đớn này không tính là gì, duy nhất làm cho nàng sợ hãi, chính là nhiều người như vậy, cùng với hai nam nhân trước mặt nàng này.

“Là Mộ Dung Thanh Liên.” Già Lam không nghĩ tới, chỉ ngắn ngủn mấy tháng không thấy, thiếu nữ kiêu ngạo lúc trước kia, lại biến thành bộ dáng như vậy, Mộ Dung Thanh Liên, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì sao, nàng lại biến thành như vậy?

Mộ Dung Thanh Liên như vậy, khiến Di Sa đau lòng. Hắn chậm rãi đi đến trước mặt Mộ Dung Thanh Liên, vươn tay phải của mình, một đôi mắt xinh đẹp, hàm chứa vô số ảo não cùng hối hận.

“Liên, không phải sợ! Ca ca đến đây!”

Giọng nói của Di Sa, sạch sẽ, thanh tịnh, ở trong yến hội náo nhiệt ầm ĩ này, giống như một cổ thanh tuyền, chảy vào trong nội tâm Mộ Dung Thanh Liên. Nàng chậm rãi ngẩng đầu, tầm mắt xuyên qua tóc trên trán, nhìn lên mỹ thiếu niên trước mặt, không rên một tiếng.

Tuy sợ hãi trong mắt Mộ Dung Thanh Liên đã giảm rất nhiều, song nàng vẫn là toàn thân tràn đầy phòng bị. Từ những vết thương cũ mới không giống nhau ở trên người nàng kia, Di Sa có thể biết nàng đã gặp phải không ít tra tấn. Muốn Mộ Dung Thanh Liên nhanh như vậy tin tưởng mình, đây là chuyện không có khả năng, cho nên Di Sa tận lực thuyết phục chính mình, phải kiên nhẫn, từ từ rồi sẽ đến.

“Liên, huynh là tới đón muội! Không phải sợ, huynh sẽ không tổn thương muội! Huynh cũng sẽ không để bất luận kẻ nào thương tổn muội!”

Di Sa nói những lời ôn nhu này, khiến Già Lam rất là kinh ngạc. Ít nhất, quen Di Sa nhiều năm như vậy, hắn chưa từng nhìn thấy Di Sa đối với nữ tử nào ôn nhu như vậy qua. Chẳng lẽ Mộ Dung Thanh Liên thực đúng là người hắn phải tìm sao?

Mộ Dung Thanh Liên vẫn không nhúc nhích, chỉ là thân thể không hề lui về phía sau nữa. Chẳng biết tại sao, mỹ thiếu niên trước mắt này, làm cho nàng không hề sợ hãi, mà giọng nói của hắn càng giống như có một loại ma lực, làm cho phòng bị của nàng, từng chút một tan rã. Dần dần, Mộ Dung Thanh Liên chậm rãi giơ lên tay phải bị vết roi che kín.

Mộ Dung Thanh Liên chủ động, khiến Di Sa thật cao hứng. Nàng tin tưởng hắn! Nàng lựa chọn tin tưởng lời hắn nói! Dường như không có gì đáng giá làm cho người ta cao hứng hơn so với cái này!

Di Sa cầm cánh tay phải bị thương của Mộ Dung Thanh Liên, đau lòng không thôi. “Liên, tay của muội còn đau hay không? Ca ca giúp muội bôi thuốc được không?”

“Được!” Mộ Dung Thanh Liên ngoan ngoãn gật đầu, bộ dáng nhu thuận càng làm cho người thương tiếc. Không để ý Mộ Dung Thanh Liên toàn thân đều phát ra mùi hôi thối, Di Sa nâng tay, đem nàng ôm vào ngực mình.

“A ——” trên điện những người vốn xem cuộc vui, nhìn thấy cái mỹ thiếu niên này không để ý bẩn, đi ôm cái người xấu xí mùi hôi ngút trời kia, đều kinh ngạc không thôi, có người còn kinh hô lên.

“Nhìn cái gì?” Di Sa chuyển động xe lăn, nhìn người vừa rồi phát ra âm thanh. Không giống lúc trước hòa ái dễ gần, lúc này trong mắt của hắn, lại tản ra trận trận hàn ý cùng sát khí, làm cho người ta một khi đụng phải cặp kia con ngươi băng lãnh kia, đều nhịn không được rùng mình một cái.

“Di Sa, nơi này là Bắc Chu!” Biết rõ cá tính Di Sa, Già Lam lập tức lên tiếng ngăn cản, ý ở ngoài lời, nơi này là Bắc Chu, không thể tùy tâm sở dục giết người.

“Hừ ——” Di Sa hừ nhẹ một tiếng, thu hồi ánh mắt, ôn nhu nhìn thân hình nhỏ bé trong ngực, tựa hồ cũng hề bị nàng bẩn hay thối ảnh hưởng.”Liên, huynh mang muội về nhà!”

“Về nhà…” Mộ Dung Thanh Liên ngơ ngác nhìn Di Sa, phảng phất như không hiểu nhà là cái gì.

Nhìn thấy đôi mắt mờ mịt dại ra của Mộ Dung Thanh Liên, Di Sa nắm chặt nắm đấm. Liên, rốt cuộc là ai đem muội hại thành như vậy? Bất kể là ai, chỉ cần bị ta điều tra ra, ta nhất định giúp muội báo thù!

Đến khi Di Sa ổn định lại cảm xúc, Già Lam nhìn quanh bốn phía, phát hiện cũng không có Hạ Vân Tích, vì vậy mở miệng hỏi Hoàn Nhan Liệt, “Bệ hạ, Đông Lỗ quốc Vân công chúa hôm nay chưa có tới sao? Nàng là sư muội của ta, lần này chúng ta tới, Đông Lỗ bệ hạ nhờ ta chuyển một phong thư cho nàng!”

Già Lam nhắc tới Hạ Vân Tích, mọi người mới phát hiện, vị công chúa này không biết đã đi đâu, có người phát hiện Hoàn Nhan Nghị cũng mất tích, hai người này rốt cuộc đi đâu vậy? Mọi người nghi hoặc không thôi.

“Bệ hạ, Nghị nhi cũng không biết đi đâu vậy ——” Lâm Khả Tâm vừa rồi nhìn chằm chằm vào trân châu, căn bản cũng không có chú ý chuyện của con mình. Giờ nhìn lại, Mộ Dung Thất Thất còn đang ở đây, mí mắt Lâm Khả Tâm lập tức nhảy nhảy.

Dựa theo kế hoạch của bọn họ, lúc này Mộ Dung Thất Thất không phải hẳn là cùng Hoàn Nhan Nghị cùng một chỗ điên long đảo phượng sao? Vì sao Mộ Dung Thất Thất giống như không có chuyện gì, mà Hoàn Nhan Nghị lại không thấy? Khi thấy Hạ Vân Tích cũng không ở đây, Lâm Khả Tâm trong lòng nổi lên dự cảm không tốt. Chẳng lẽ ——

“Không hay rồi!” Lâm Khả Tâm đột nhiên đứng lên, hoàn toàn đã quên Hoàn Nhan Liệt bên cạnh còn chưa mở miệng nói gì, nàng giờ phút này trong đầu nghĩ đều là chuyện Hoàn Nhan Nghị, Hạ Vân Tích không ở đây, Hoàn Nhan Nghị cũng biến mất, vậy không phải là hai người này có cái gì chứ!

“Đức Phi, làm sao vậy?” Chính tai nghe được câu “Không hay rồi” từ trong miệng Lâm Khả Tâm, chân mày Hoàn Nhan Liệt cau lại.

“Không có, không có gì.” Lâm Khả Tâm cũng không dám để Hoàn Nhan Liệt biết mẫu tử bọn họ liên kết tính kế Mộ Dung Thất Thất, muốn nàng thất thân. Từ thái độ sủng ái của Hoàn Nhan Liệt với Mộ Dung Thất Thất, nếu như biết âm mưu của bọn họ, tiền đồ của Hoàn Nhan Nghị sợ là sẽ bị hủy mất.

Nhưng mà, vạn nhất Hoàn Nhan Nghị thật sự cùng Hạ Vân Tích ở một chỗ, vậy việc này về sau sẽ tính làm sao đây? Chẳng lẽ cho Hoàn Nhan Nghị cưới Hạ Vân Tích? Cái này cũng có thể, Hạ Vân Tích là công chúa Đông Lỗ quốc, đối với Hoàn Nhan Nghị nhiều ít cũng có chút tác dụng, nhưng nàng so ra thế nào cũng vẫn kém Mộ Dung Thất Thất a!

Tuy Lâm Khả Tâm cái gì cũng chưa nói, nhưng Hoàn Nhan Liệt lại không phải người ngu. Biểu lộ của nữ nhân này, đã bán rẻ nội tâm của nàng. Lại hồi tưởng lại vừa rồi Hoàn Nhan Nghị cùng Hạ Vân Tích đồng thời mời rượu Phượng Thương cùng Mộ Dung Thất Thất, mặt Hoàn Nhan Liệt liền tối sầm xuống.

Hắn là Hoàng đế, tuy mặc kệ chuyện hậu cung, song cũng không phải đại biểu cái thủ đoạn bỉ ổi kia ở hậu cung hắn đều không biết. Hôm nay, cái thủ đoạn này cư nhiên dám dùng trên người Phượng Thương cùng Mộ Dung Thất Thất, bảo Hoàn Nhan Liệt sao có thể không phẫn nộ! Mặc dù Phượng Thương cùng Mộ Dung Thất Thất không có chuyện gì, nhưng bọn họ bị người tính kế, chuyện này khiến Hoàn Nhan Liệt nội tâm phi thường không thoải mái.

“Nếu không có gì, chúng ái khanh hãy theo trẫm đi ra ngoài đi một chút đi! Trong điện này có chút bí hơi, đi ra ngoài đi một chút, tản bộ cũng tốt!”

Mọi người còn đang phân vân chuyện Hoàn Nhan Nghị cùng công chúa Đông Lỗ quốc biến mất, Hoàn Nhan Liệt lại đột nhiên nói muốn đi ra ngoài tản bộ, khiến bọn họ không hiểu Hoàng thượng nghĩ cái gì, song quân mệnh khó cãi, các đại thần vẫn là đứng dậy, đi theo sau Hoàn Nhan Liệt.

“Bệ hạ ——” Lâm Khả Tâm có chút nóng nảy, lo lắng cho Hoàn Nhan Nghị. Vạn nhất bị Hoàn Nhan Liệt gặp được cái gì không nên nhìn, đến lúc đó Hoàn Nhan Liệt sẽ làm thế nào, Lâm Khả Tâm cũng không biết.

“Ái phi, cùng trẫm đi nào!” Không đợi Lâm Khả Tâm tự nhủ xong, Hoàn Nhan Liệt một phát bắt được tay nàng, lôi kéo nàng ra khỏi Thái Cực điện.

Lòng bàn tay Hoàn Nhan Liệt lạnh lẽo, khiến trong lòng Lâm Khả Tâm cả kinh. Hắn thái độ khác thường như vậy, sẽ không phải là phát hiện cái gì chứ? Lâm Khả Tâm trong lòng sợ hãi, đầu óc lại đang không ngừng xoay chuyển, tính toán làm sao ứng phó chuyện kế tiếp.

Đoàn người, theo sự dẫn dắt của Hoàn Nhan Liệt, nối tiếp nhau đi dạo hoàng cung. Trên mặt Hoàn Nhan Liệt bảo trì nét cười ôn hòa, nhưng trong lòng bàn tay hắn lạnh buốt truyền đến hàn ý, cũng đang nói cho Lâm Khả Tâm, tâm tình hắn lúc này phi thường không tốt.

“Hảo ca ca… Đừng ngừng… Hảo ca ca…”

“Ta cùng Phượng Thương ai lợi hại? Nàng yêu ai hơn?”

“Yêu, yêu chàng…”

Đi không xa, mọi người liền nghe được một vài thanh âm kỳ quái, tựa hồ là từ ngự hoa viên truyền đến.

“Đi ngự hoa viên!” Nghe đến mấy câu nói xấu xa này, Hoàn Nhan Liệt càng thêm xác định ý nghĩ trong lòng, mà lúc này sắc mặt Lâm Khả Tâm, thoáng cái trở nên trắng bệch.

Hiểu con không ai bằng mẹ, giọng của nhi tử, nàng làm sao không nhận ra! Hoàn Nhan Nghị ở trong ngự hoa viên, lại làm chuyện như vậy. Lâm Khả Tâm không dám tưởng tượng, trăm quan chứng kiến Hoàn Nhan Nghị càn rỡ như thế, sẽ nghĩ gì về vị Nhị hoàng tử này. Hoàn Nhan Nghị chính là nhân tuyển cạnh tranh ngôi vị hoàng đế a, nếu như mất dân ý, vô luận nàng cố gắng như thế nào, đều không cứu vãn được nữa!

“Bệ hạ!” Lâm Khả Tâm giữ chặt Hoàn Nhan Liệt, trong mắt tràn ngập cầu xin, “Bệ hạ, thần thiếp có chút không thoải mái, thần thiếp…”

“Biết lo lắng rồi sao?” thủ đoạn của Lâm Khả Tâm, Hoàn Nhan Liệt như thế nào không biết. Chỉ là nghĩ đến mẫu tử bọn họ vốn muốn tính kế Mộ Dung Thất Thất, trong lòng Hoàn Nhan Liệt liền nổi lên một cổ tức giận không tên. Đây chính là bảo bối của Minh Nguyệt, bọn họ lại muốn làm trò như vậy, thật sự là quá vô sỉ.

“Bệ hạ! Thần thiếp, thần thiếp van xin ngài!”

Bị Hoàn Nhan Liệt nhìn ra mánh khóe, môi Lâm Khả Tâm run nhè nhẹ, nàng hối hận rồi, sớm biết nam nhân này không dễ gạt như vậy, thì nàng đã không an bài chuyện này. Hôm nay, bọn họ cùng ngự hoa viên chỉ cách một bức tường, vạn nhất Hoàn Nhan Liệt kiên quyết muốn vào đi, hình tượng Hoàn Nhan Nghị xây dựng nhiều năm như vậy chẳng phải là đều hủy sao!

Không, không thể tàn nhẫn như vậy! Lâm Khả Tâm lắc đầu, trong mắt đều là cầu xin. Bệ hạ, đừng như vậy, Nghị nhi là con của ngài, xin ngài niệm tình hơn hai mươi năm vợ chồng của chúng ta, đừng hủy hoại hắn!

Những lời này, Lâm Khả Tâm không có nói ra, nhưng ánh mắt của nàng, lại đem nội tâm nàng nghĩ truyền đạt cho Hoàn Nhan Liệt.

Tất cả thành bại, chỉ dựa vào ý niệm của Hoàn Nhan Liệt. Nếu như Hoàn Nhan Liệt thật sự không lưu bất kì đường sống nào, thì Hoàn Nhan Nghị còn làm sao gặp người a!

“Hừ!” Hoàn Nhan Liệt làm sao không hiểu Lâm Khả Tâm nghĩ gì, làm rồi mới biết hối hận, mới cầu xin tha thứ, vậy sao trước khi làm lại không suy nghĩ?

Mặc dù Hoàn Nhan Liệt muốn đi qua, xem tên súc sinh kia rốt cuộc đang làm cái chuyện tốt gì, nhưng Hoàn Nhan Nghị lại là con của mình, hơn nữa sau lưng còn có văn võ bá quan đi theo, nhi tử mất mặt, cũng là do hắn cái này phụ thân không có dạy dỗ tốt, đến lúc đó hắn cũng sẽ bởi vì Hoàn Nhan Nghị làm chuyện ngu xuẩn mà bị liên lụy, bị người chê cười.

Ngay lúc Hoàn Nhan Liệt định bỏ qua, thì giọng nói bên kia lại lần nữa vang lên.

“Đợi đến khi lão già không chết kia thăng thiên, ta chính là hoàng thượng rồi, đến lúc đó nhất định sẽ sắc phong nàng là hoàng hậu!”

Lời này truyền đến, mặt Hoàn Nhan Liệt lập tức đen lại, hai mắt như hai con dao găm nhìn Lâm Khả Tâm. “Thì ra, cái này chính là suy tính của mẫu tử các ngươi!”

Giọng nói của Hoàn Nhan Liệt, âm trầm mang theo tức giận ngập trời. Vừa rồi hắn đã biết được người nói chuyện kia là Hoàn Nhan Nghị, không nghĩ tới nhi tử luôn kính cẩn nghe theo trước mặt hắn, nội tâm chân thật lại cư nhiên là hi vọng hắn sớm chút thăng thiên.

“Không, Hoàng thượng, cái này nhất định là hiểu lầm, nhất định là hiểu lầm…”

Lâm Khả Tâm cũng triệt để choáng váng, Hoàn Nhan Nghị là đầu óc dẫm phân sao? Lại nói ra lời nói đại nghịch bất đạo như vậy? Nàng thật vất vả mới thuyết phục được Hoàn Nhan Liệt, dùng tình cảm đả động hắn, khiến hắn bỏ qua việc đi vào ngự hoa viên, không nghĩ tới Hoàn Nhan Nghị ngay sau đó lại nói lời muốn chết như vậy! Nó là làm sao vậy? Chẳng lẽ Hoàn Nhan Nghị không biết, đế vương để ý nhất chính là người khác để ý đến vị trí của hắn sao?

“Cút ngay!” Trước vốn đã tức giận, hiện tại tăng thêm phẫn nộ, hai cái hòa cùng một chỗ, đập mạnh vào nội tâm Hoàn Nhan Liệt. Đây lại chính là lời nói của nhi tử ngoan hắn yêu thương nhiều năm nói ra, thì ra trong lòng Hoàn Nhan Nghị, hắn cái phụ hoàng này chính là “lão già không chết”!

Hoàn Nhan Liệt một tay đẩy Lâm Khả Tâm ra, bước vào ngự hoa viên.

“Hoàng thượng, đừng mà!” Lâm Khả Tâm tuy bị đẩy ngã mạnh một cái, nhưng chính cái đẩy này, lại làm cho nàng triệt để tỉnh táo lại, thấy Hoàn Nhan Liệt muốn đi vào ngự hoa viên, Lâm Khả Tâm lập tức tiến lên ôm lấy chân Hoàn Nhan Liệt.

Lời Hoàn Nhan Nghị nói mới rồi nói đích thật quá đáng, nếu theo tính cách Hoàn Nhan Liệt, hắn nộ khí trùng thiên như vậy đi vào, nhất định sẽ một đao chém cái đứa con bất hiếu Hoàn Nhan Nghị này! Tốt xấu gì đều là cốt nhục người mình sinh ra, huống chi Lâm Khả Tâm vốn thiên vị đứa con lớn này nhất, hôm nay nhìn thấy Hoàn Nhan Nghị gặp nạn, nàng là mẫu phi, làm sao có thể không sốt ruột.

Bị Lâm Khả Tâm gắt gao túm lại, Hoàn Nhan Liệt càng tức giận, nữ nhân này, bình thường nhu nhược yếu đuối như mèo con, lúc này bảo vệ nhi tử, khí lực lại lớn đến dọa người. Chẳng lẽ nàng cũng ở sau lưng tính toán khiến hắn sớm chút thăng thiên, để Hoàn Nhan Nghị lên làm Hoàng đế, còn nàng được trở thành hoàng thái hậu?

Vừa nghĩ tới có khả năng như vậy, trong ánh mắt Hoàn Nhan Liệt nhìn Lâm Khả Tâm không hề còn chút yêu thương nào. Mặc kế hắn đối với nữ nhân này tốt thế nào, trong tâm tưởng nàng, thứ nhất vẫn là nhi tử, nàng rõ ràng cùng nhi tử liên thủ tính toán ngôi vị hoàng đế của hắn, thật sự là không thể nhẫn.

“Cút——” Hoàn Nhan Liệt không hề lưu tình, một cước đá vào ngực Lâm Khả Tâm, đi nhanh vào ngự hoa viên.

Hoàng thượng tức giận, ngoài dự liệu của mọi người, có người thông minh đã đại khái đoán được chuyện tình bên trong, chỉ là không ai dám nói ra.

Hoàn Nhan Liệt một cước đá trúng vào gần tim Lâm Khả Tâm, đau đến nước mắt nàng ngay lập tức rơi xuống, nhưng nàng càng thêm lo lắng Hoàn Nhan Liệt sẽ trong cơn giận dữ giết Hoàn Nhan Nghị, mặc dù ngực đau tê tâm liệt phế, nàng vẫn là giãy dụa, lảo đảo đi theo sau Hoàn Nhan Liệt.

Hai cái nhân vật mấu chốt đi rồi, trăm quan đều đứng ở đằng kia, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Cái ngự hoa viên này, rốt cuộc là vào, hay không vào? Mọi người không thể đạt thành nhất trí, đành phải nhìn về phía Phượng Thương. Ít nhất ở chỗ này, Nam Lân Vương Phượng Thương là lớn nhất.

“Ca, chúng ta vẫn nên đi hỗ trợ tìm Vân công chúa a! Nàng đường xa mà đến, là khách nhân, vạn nhất có cái gì ngoài ý muốn, chính là Bắc Chu quốc chúng ta không đúng.” Đúng lúc này, lời nói của Mộ Dung Thất Thất lại bay bổng rơi vào trong lỗ tai mọi người, lời này, giống như cây đuốc, lập tức chiếu sáng cho bọn họ.

Đúng vậy! Bọn họ không phải là đến nhìn chuyện xấu hoàng gia, mà là đến giúp đỡ tìm kiếm công chúa Đông Lỗ quốc! Nghĩ đến đây, những gì bất an lúc trước đều biến mất không còn, văn võ bá quan một trước một sau, đi vào ngự hoa viên.

Vừa đi vào, mắt mọi người đều choáng váng. Cái này, vẫn còn là ngự hoa viên sao?

Nếu không phải bởi vì bọn họ từng đến ngự hoa viên hoàng gia quá nhiều lần, thì khi nhìn thấy tràng cảnh trước mắt, mọi người đều sẽ hoài nghi mình có khi nào đã đi nhầm tới thanh lâu ngoài trời hay không. Những nữ nhân đang nằm này là bị làm sao đây? Còn có quần áo vứt đầy trên đất, cái này, cái này… Tất cả mọi người đều choáng váng rồi.

Há hốc mồm, không riêng gì văn võ bá quan, Hoàn Nhan Liệt cũng choáng váng. Sau khi đi vào hắn một câu đều không nói ra lời, tình cảnh này, đã khiến hắn triệt để chấn kinh rồi. Mà Lâm Khả Tâm mới vừa rồi còn khóc hô cầu xin tha thứ cho Hoàn Nhan Nghị, lúc này cũng há to miệng, trời ạ! Sao lại thành thế này!

Duy chỉ có một người bình tĩnh, đó là Mộ Dung Thất Thất, ngay cả Phượng Thương giờ phút này, cũng có chút không thể tin được rồi.

Trước mắt bảy tám vị cung nữ nằm la liệt, các nàng biểu tình thống khổ, trong miệng đều rên rỉ, xem tình trạng của các nàng, giống như bị người làm nhục vậy.

Quần áo trên người đều bị xé nát, chỉ còn chút vải vóc, có thể nhìn thấy vết máu đỏ thẫm, trong không khí tràn ngập mùi vị ghê tởm, mà một bên Hoàn Nhan Nghị, vẫn còn đang hào hứng bừng bừng tiếp tục đoạt lấy…

“Như thế nào? Ta giỏi hay không?” tay Hoàn Nhan Nghị nắm lấy eo Hạ Vân Tích, hai người tư thế đứng thẳng, bọn họ tựa hồ quá mức say mê, nên đều không có để ý đến sau lưng đã xuất hiện nhiều người như vậy.

“Rất giỏi…” Hạ Vân Tích tóc rối tung, thân không một mảnh vải, ánh mắt như có như không, hai tay thật chặt ôm lấy cây đại thụ trước mặt.

“Vậy, nàng gả cho ta, hay là gả cho Phượng Thương?” Đối với câu trả lời của Hạ Vân Tích, Hoàn Nhan Nghị dường như cũng không hài lòng lắm, hắn vỗ một cái vào mông Hạ Vân Tích, lưu lại một dấu tay hồng hồng.

Vốn lực tay rất mạnh, song Hạ Vân Tích không cảm thấy đau chút nào, ngược lại “Ưm…” một tiếng, phảng phất như thích thú với hành động của Hoàn Nhan Nghị.

“Nói!” Hoàn Nhan Nghị thay đổi tay, lại đánh tiếp một cái.

“Gả cho chàng! Chàng là ca ca tốt! Ca ca tốt nhất tốt nhất!”

“Ha ha ha! Đương nhiên! Ta là tốt nhất! Phượng Thương thì tính cái gì! Cùng lắm chỉ là một tên mặt trắng dựa vào khuôn mặt kiếm cơm thôi! Ta so với hắn tốt hơn nhiều!”

Lời nói của Hoàn Nhan Nghị rơi vào trong tai Phượng Thương, sắc mặt hắn lập tức trở nên vô cùng khó coi. Cái gì gọi là tên mặt trắng chỉ dựa vào khuôn mặt kiếm cơm? Hắn có giống tên mặt trắng như vậy sao?

Phát hiện Phượng Thương không vui, Mộ Dung Thất Thất nói thầm một câu, “Ca, huynh là tốt nhất, đừng để ý đến cái tên lợn giống này làm gì!”

Cái từ “Lợn giống” này, bị gió thổi vào trong lỗ tai văn võ bá quan, mọi người đem tràng cảnh trước mắt, so sánh với chuồng heo lai giống, lại tưởng tượng, thật đúng là có vài phần tương tự, người lớn gan liền trực tiếp cười ra tiếng.

Bên này, Hoàn Nhan Nghị hoàn toàn đắm chìm trong thế giới hai người, cái cảnh giới thiên nhân hợp nhất này, thật sự là quá tuyệt vời!

“Vân nhi, chờ ta trở thành Hoàng thượng rồi, đem đầu Phượng Thương cắt bỏ làm cầu đá, được không?”

“Được … Hảo ca ca, chàng muốn làm thế nào, thì liền như thế đi…” Hạ Vân Tích đầu đầy mồ hôi, tóc trên trán bị mồ hôi làm ướt nhẹp, dán lên mặt nàng, nàng đi theo nhịp lay động của Hoàn Nhan Nghị, mà đại thụ bị nàng ôm, cũng bởi vì chấn động, mà rơi xuống vài chiếc lá khô héo.

———————————–

## 100. Chương 107 : Đã Chết, Đều Đã Chết

Vị hoàng tử này lá gan thật là lớn, lại muốn lấy đầu Nam Lân Vương làm cầu đá. . . . . . Mọi người không khỏi nhìn Phượng Thương, hầu hết ánh mắt đều dừng trên cổ hoàn mĩ của Phượng Thương, nghĩ bụng Hoàn Nhan Nghị rốt cuộc có khả năng gì, mà lấy được đầu Phượng Thương.

Văn võ bá quan đủ loại thần thái, song sắc mặt Phượng Thương không hề thay đổi, hai mắt híp lại, giống như chưa từng nghe thấy lời Hoàn Nhan Nghị vừa nói. Duy chỉ Mộ Dung Thất Thất nghe thấy lời này, liền cười: “Ca, xem ra huynh muội chúng ta không được hoan nghênh rồi! Giết ca ca, sợ sau đó sẽ chính là lăng nhục muội muội đi. . . . . .”

Lời nói của Mộ Dung Thất Thất nhàn nhạt mà rơi vào tai Hoàn Nhan Liệt, chỉ là một câu nói nhỏ nhưng lại làm sắc mặt Hoàn Nhan Liệt có thay đổi lớn.

“Súc sinh!” Hoàn Nhan Liệt khuôn mặt dữ tợn, “Nhìn cái gì, còn không đem tên súc sinh này trói lại cho trẫm!”

Một tiếng “Súc sinh” làm Lâm Khả Tâm tỉnh táo lại, thấy Kính Đức dẫn người tới trói Hoàn Nhan Nghị, Lâm Khả Tâm “Rầm!” một tiếng quỳ gối trước mặt Hoàn Nhan Liệt. “Bệ hạ, xin người tha cho Nghị nhi ! Nghị nhi bình thường kính cẩn hiếu đạo, hôm nay như vậy, nhất định là bị hãm hại! Xin bệ hạ minh xét!”

Lâm Khả Tâm khuôn mặt lê hoa đái vũ, nhưng Hoàn Nhan Liệt lại vô cùng chán ghét. Tại sao những nữ nhân này trước mặt một kiểu, song sau lưng lại một kiểu? Lúc trước hắn còn nhớ tới phụ tử thân tình, nhưng Hoàn Nhan Nghị lại nói lời vô liêm sỉ như vậy! Xem ra ngày thường, biểu hiện của Hoàn Nhan Nghị cũng là giả vờ, cũng là lừa gạt hắn !

“Rượu vào lời ra, cho dù bị động tay chân nhưng lời hắn vừa nói chính là tâm địa thực của hắn!” Chân Hoàn Nhan Liệt vừa rút về liền bị Lâm Khả Tâm gắt gao ôm lấy, sắc mặt âm trầm. “Trẫm thấy, mẹ con các ngươi đã sớm thèm khát ngôi vị hoàng đế rồi, nhất định là người mẹ như ngươi ngày thường xúi giục hắn, nếu không hắn sẽ không nói như vậy. Hừ! Muốn trẫm chết sớm để các ngươi có được thiên hạ, mưu tính cũng thật là vẹn toàn đó!”

Suy nghĩ bị Hoàn Nhan Liệt nói ra, Lâm Khả Tâm sợ đến sắc mặt trắng bệch, nàng vội vàng phủ nhận, dùng sức dập đầu, “Bệ hạ, thần thiếp bị oan, thần thiếp một lòng chỉ vì bệ hạ, chưa từng có ý niệm phản nghịch trong đầu như vậy, xin bệ hạ đừng nghe lời tiểu nhân khiêu khích, xin bệ hạ minh xét !”

“Khiêu khích? Còn cần người khiêu khích sao? Vừa rồi là hắn chính miệng nói ra!”

Hoàn Nhan Liệt nhìn về phía Hoàn Nhan Nghị, thấy hắn vẫn còn say, càng cảm thấy đứa con trai này thật mất thể diện.

“Kính Đức, cả ngươi cũng không nghe lời trẫm sao? Mau trói tên súc sinh kia lại cho trẫm!”

“Dạ!” Kính Đức vội vàng gật đầu, phất tay, bảo hai thái giám đi tới, một phải một trái bắt lấy hai tay Hoàn Nhan Nghị.

Đang cao hứng lại bị người khác quấy rầy, cảm giác vô cùng khó chịu. Hoàn Nhan Nghị vừa nhìn thấy hai thái giám, liền giáng cho bọn họ mỗi người một bạt tai “Khốn nạn! Không nhìn thấy trẫm đang bận sao!”

Có lẽ do ban nãy nói chuyện cùng Hạ Vân Tích, nên Hoàn Nhan Nghị lúc này kích động, cảm giác như mình đã lên ngôi thành hoàng thượng rồi, vì vậy mới xưng “Trẫm”.

“Ngươi xem, ngươi xem đi! Mới vừa rồi ngươi còn nói trẫm oan uổng các ngươi, hiện tại hắn cũng bắt đầu thay thế địa vị trẫm rồi!”

Câu này của Hoàn Nhan Nghị, không nghi ngờ gì chính là đập nát toàn bộ trắc ẩn cuối cùng của Hoàn Nhan Liệt, trực tiếp đẩy mình vào hố lửa. “Bốp !” Hoàn Nhan Liệt vỗ tay một cái, hai hắc y nhân liền xuất hiện trước mặt mọi người.

“Trói Hoàn Nhan Nghị lại!”

Hắc y nhân chỉ nghe lệnh Hoàn Nhan Liệt, tiến lên trái phải dùng dây trói Hoàn Nhan Nghị lại thật chặt, cũng không biết có phải hắc y nhân cố ý hay không, mà cũng không thèm phủ y phục lên cho hắn. Lúc này, Hoàn Nhan Nghị toàn thân bị Hắc y nhân trói chặt như cái bánh tét, trực tiếp ném ở trước mặt Hoàn Nhan Liệt.

“Buông ra! Các ngươi thật to gan! Buông ra!” Hoàn Nhan Nghị vừa giãy dụa, vừa kêu la, Hoàn Nhan Liệt tiến lên, một cước đá vào mặt Hoàn Nhan Nghị, lập tức máu từ mũi Hoàn Nhan Nghị chảy xuống, kèm theo một tiếng “Răng rắc” .

“A!” sống mũi đau đớn kịch liệt làm Hoàn Nhan Nghị tỉnh táo lại. “Là ai! Con mẹ nó là ai dám đá ta!”

Hoàn Nhan Nghị nói tục, khiến văn võ bá quan hoàn toàn không còn gì để nói. Cho dù uống thuốc, trở nên điên cuồng, ít nhất cũng nên giữ lại một chút lý trí chứ! Thân là hoàng tử, trên đời này người có thể đá ngài như vậy có được mấy người? Thật là không biết động não!

Thì ra vị điện hạ ngày thường hào hoa phong nhã, giữ mình trong sạch này lại còn có ham mê NP(tức là xxx tập thể), hơn nữa còn thích sủng ái ngay ngoài trời, chưa kể đến phát ngôn thô tục cộng thêm chứng hoang tưởng bậc cao nữa . . . . . Hoàn Nhan Nghị vốn được cho là hòa nhã, bởi vì việc vừa rồi khiến danh dự hoàn toàn mất sạch.

Câu ‘con mẹ nó’ của Hoàn Nhan Nghị , làm Lâm Khả Tâm suýt ngất xỉu. Đứa nhỏ này não bị chuột rút sao? Lại đần độn như thế? Dám nói chuyện với Hoàn Nhan Liệt như vậy!

Quả nhiên, nghe lời này, Hoàn Nhan Liệt rút từ bên hông hắc y nhân ra một cây roi, quất lên người Hoàn Nhan Nghị.

“Chát!”

Hoàn Nhan Liệt cũng là người tập võ, lực tay rất lớn, hơn nữa lúc này bị Hoàn Nhan Nghị làm cho nổi giận rồi, cho nên đặc biệt nặng tay.

“Ối! A! Đau quá!” Hoàn Nhan Nghị kêu to. Nhưng hắn bị trói cực kỳ chặt, tránh không được, cộng thêm cả người trần truồng, lăn qua lăn lại trên mặt đất trốn roi của Hoàn Nhan Liệt, nhìn từ mọi góc độ tựa như một con giun trắng thật lớn, xoay xoay trên mặt đất .

“Thật xấu.” Mộ Dung Thất Thất vừa dứt lời, Phượng Thương liền dùng tay che hai mắt nàng lại. “Đừng xem, nhìn thứ ghê tởm như vậy, sẽ đau mắt!”

“Phì.” Lời nói của Phượng Thương khiến Mộ Dung Thất Thất cười ra tiếng. Đau mắt? Cái cớ này thật tức cười. Thế nhưng Phượng Thương lại nói được nghiêm túc như vậy. Bất quá, nếu Phượng Thương che mắt của nàng, không cho nàng xem thứ xấu xí kia, thì nàng dứt khoát nhắm hai mắt lại, chẳng qua vẫn nghe thấy tiếng rên của Hoàn Nhan Nghị.

“A! Phụ hoàng, sao người đánh nhi thần!”

Cả người đau nhức rốt cục làm Hoàn Nhan Nghị thanh tỉnh. Nhìn lại, trước mắt toàn người là người, Lâm Khả Tâm quỳ trên mặt đất, khuôn mặt đầy nước mắt, mà hắn. . . . . .”Là ai thoát y phục của bổn điện hạ? Là ai làm? !”

Thấy Hoàn Nhan Nghị giả ngây giả dại, khiến Hoàn Nhan Liệt càng cảm thấy tên khốn vô liêm sỉ này đã đem cái mặt già của hắn ném sạch rồi. Hôm nay quả thực là mất hết mặt mũi! Hoàn Nhan Liệt cũng không trả lời Hoàn Nhan Nghị…, chỉ liên tiếp quất roi lên người hắn, để lại những vết máu.

“Phụ hoàng, nhi thần bị oan, nhi thần bị oan!” Hoàn Nhan Nghị rốt cục biết xấu hổ, trực tiếp quay lưng, bảo vệ thân mình, miệng liên tục kêu oan, nhưng Hoàn Nhan Liệt vừa rồi bị kích thích, làm sao còn nghe được lời của hắn!

Bên này, Hoàn Nhan Nghị bị Hoàn Nhan Liệt quất roi cho hoàn toàn tỉnh táo, bên kia, Già Lam cởi áo ngoài, choàng lên người Hạ Vân Tích .

“Sư muội? Sư muội!”

Già Lam kêu liền hai tiếng, Hạ Vân vẫn chưa tỉnh lại, chỉ đắm chìm trong hạnh phúc, nàng si mê nhìn Già Lam, đưa tay xoa gương mặt của hắn, “Hảo ca ca, vì sao mới một chút không gặp, chàng đã thay đổi rồi?”

“Sư muội! Ta là Già Lam, là Tam sư huynh của muội!” Già Lam cau mày, bắt lấy tay Hạ Vân Tích.

“Tam sư huynh? Ha ha, vị ca ca này, chàng đừng gạt ta! Tam sư huynh còn đang ở Bồng Lai đảo! Chàng giả ai không giả, lại giả bộ Tam sư huynh gạt ta!”

Thấy Hạ Vân Tích vẫn mơ mơ màng màng, Già Lam kéo nàng đi tới bên hồ, đem đầu nàng trực tiếp giúi xuống. Mới đầu xuân, hồ nước lạnh như băng, Hạ Vân tiếc rùng mình một cái, sặc nước, hoàn toàn tỉnh.

“Tam sư huynh, sao huynh lại ở đây?” Hạ Vân Tích trên mặt vẫn nhỏ nước tí tách, giật mình nhìn Già Lam, vẻ mặt vô cùng bất ngờ.

“Lời này ta hỏi muội mới đúng!”

Già Lam biết, Hạ Vân Tích trúng độc mê huyễn hình, hơn nữa Hoàn Nhan Nghị cũng bị như vậy. Rốt cuộc là người nào làm? Tại sao phải làm như vậy?

Nghe Già Lam nói, Hạ Vân Tích cảm thấy mơ hồ, lại cảm thấy có chút lạnh, định kéo áo chặt vào người, mới phát hiện quần áo trên người mình biến thành áo ngoài của nam nhân, mà bên trong không mặc gì khác.

“A ——” Hạ Vân Tích hét lên “Sao lại thế này? Làm sao lại. . . . . .”

Vừa nói, Hạ Vân Tích dần dần hồi tưởng lại, khuôn mặt Hoàn Nhan Nghị rõ ràng hiện lên trước mắt.”Là hắn, nhất định là hắn làm!”

Hạ Vân Tích muốn đứng lên, nhưng bởi vì chuyện vừa rồi mà hai chân vô lực. Nhìn thấy thân hình Hoàn Nhan Nghị bị trói cách đó không xa, Hạ Vân Tích lần nữa hét lên.

“A ——”

Hạ Vân Tích thét chói tai, khiến Hoàn Nhan Nghị nhớ lại chuyện tình lúc trước, hắn chiếm được nàng, hắn rốt cục có được nàng rồi! Không như Hạ Vân Tích, vẻ mặt Hoàn Nhan Nghị vô cùng mừng rỡ. Chẳng lẽ, đây chính là trong cái rủi có cái may?

“Vân nhi, ta ở chỗ này, Vân nhi!”

Mặc dù bị trói chặt, Hoàn Nhan Nghị vẫn tiếp tục vùng vẫy, muốn lại gần Hạ Vân Tích.

Thoáng thấy Hoàn Nhan Nghị cả người không mảnh vải, Hạ Vân Tích lại càng ôm đầu thét chói tai. Nàng không biết tại sao lại dây dưa với Hoàn Nhan Nghị, tại sao lại cùng hắn phát sinh chuyện như vậy. Người uống rượu không phải Phượng Thương sao, giờ sao lại thành Hoàn Nhan Nghị!

Hạ Vân Tích lắc đầu, tìm kiếm thân ảnh Phượng Thương, cuối cùng giữa một đám người chen chúc cũng nhìn thấy Phượng Thương một thân bạch y. Hắn lạnh lùng đứng đó, khuôn mặt lạnh lùng, khi ánh mắt nàng và hắn chạm nhau, Hạ Vân Tích cảm nhận được sâu sắc sự kinh tởm và chán ghét.

“Không, không phải như thế!” Thời điểm nhìn thấy hết thảy văn võ bá quan trong triều, Hạ Vân Tích biết tất cả đều đã bị Hoàn Nhan Nghị phá hủy rồi.

Danh dự của nữ nhân, còn cả hôn sự của nàng, kể cả Phượng Thương, tất cả đều bởi Hoàn Nhan Nghị mà không còn gì nữa.

Giọt nước mắt to như hạt đậu từ khóe mắt Hạ Vân Tích chảy xuống , nàng không nói một câu, hung ác nhìn Hoàn Nhan Nghị, dường như muốn dùng ánh mắt xuyên thủng tim Hoàn Nhan Nghị.

Hoàn Nhan Nghị chưa từng bị Hạ Vân Tích nhìn như vậy, hắn biết, nàng nhất định rất căm hận mình. Xảy ra chuyện như vậy trước mặt bao nhiêu người, thể diện của Hạ Vân Tích, thể diện của Đông Lỗ quốc đều mất hết.

“Vân nhi, thật xin lỗi, ta không kìm lòng được, ta thật sự rất yêu nàng, ta thật lòng yêu nàng!”

Những lời của Hoàn Nhan Nghị nói với Hạ Vân Tích khiến mọi người vỡ lẽ. Thì ra là như vậy! Bởi vì Nhị hoàng tử yêu Vân công chúa, nên mới dùng cách quyết liệt như vậy để chiếm được nàng.

Có điều vị điện hạ này cũng không cẩn thận chút nào! Chỗ nào không chọn, lại chọn ngay ngự hoa viên đông người qua lại. Chuyện không trong sạch như vậy xảy ra ở hoàng cung, người trong cuộc còn là hoàng tử và công chúa, chuyện này thật quá kinh khủng rồi.

Hoàn Nhan Nghị nói “yêu”, nhưng trong lòng Hạ Vân Tích lại cảm thấy thật nực cười. Dừng một lúc, hai chân dần có cảm giác, Hạ Vân Tích đứng lên, từng bước từng bước đi về phía Hoàn Nhan Nghị.

“Ngươi yêu ta? Không, ngươi không yêu ta, ngươi hại ta! Ngươi rõ ràng biết ta thích Phượng Thương, còn dung thủ đoạn hèn hạ như vậy chiếm lấy ta, ngươi yêu ta sao? Ngươi chỉ yêu thân phận của ta và sự hậu thuẫn từ Đông Lỗ quốc mà thôi.”

“Ngươi ghen tỵ với Phượng Thương! Ngươi sợ chàng chiếm ngai vàng của ngươi, cho nên muốn củng cố địa vị của mình, mới nhắm vào ta, thậm chí không ngần ngại phá hủy ta để đạt được điều ngươi muốn! Ngươi đúng là không biết xấu hổ!”

“Không! Không phải như thế!” Hoàn Nhan Nghị lắc đầu, mặc dù hắn từng nghĩ như vậy, nhưng hắn thích Hạ Vân Tích nhiều hơn. “Vân nhi, ta thật lòng yêu nàng! Thật sự! Ta thề! Ta lấy tính mạng của mình ra thề!”

“Tính mạng?” Lời này trong tai Hạ Vân Tích thật nực cười. Nàng đã không còn gì nữa! Chuyện vừa rồi Phượng Thương nhất định nhìn thấy, hắn vốn đã không thích nàng, bây giờ chắc chắn càng ghét nàng nàng, cho nàng là nữ nhân tùy tiện.

“Ngươi đã nguyện ý dùng tính mạng thề, vậy ngươi hãy chết đi!”

Hạ Vân Tích rút bảo kiếm bên hông Già Lam, đâm thẳng vào tim Hoàn Nhan Nghị . Một kiếm này cực nhanh làm người khác không kịp ngăn cản, đợi tất cả kịp phản ứng, Hạ Vân Tích đã rút bảo kiếm, máu tươi đỏ sẫm bắn tung tóe lên mặt nàng.

“Nghị nhi!” Lâm Khả Tâm nhìn thấy cảnh tượng này hoàn toàn chết lặng, ngay cả Hoàn Nhan Liệt cũng sửng sờ.

“Vân nhi. . . . . .” khóe miệng Hoàn Nhan Nghị tuôn ra máu tươi, vô cùng sửng sốt. Người con gái hắn yêu thích, vừa rồi còn thân mật, lại hận hắn như vậy.

“Vân nhi, nàng thật. . . . . . hận ta như vậy sao?”

Cả ngực đau đớn khiến Hoàn Nhan Nghị há miệng thở dốc. Một kiếm kia đâm vào trái tim của hắn, hiện tại Hoàn Nhan Nghị có thể cảm giác được ngực đau đến co rút. Thì ra chết là như vậy! Nhưng hắn không cam lòng, hắn thật không cam lòng!

“Ta hận ngươi! Ta hận ngươi! Ta hận ngươi! Ta vĩnh viễn sẽ không tha thứ cho ngươi!” Hạ Vân Tích không thể chấp nhận chuyện vừa xảy ra, nhiều người nhìn thấy như vậy, nàng sống thế nào đây! Chuyện này truyền ra ngoài, nhất định không còn mặt mũi nhìn ai nữa!

“Vụt ——” ngân quang chợt lóe, bảo kiếm trong tay Hạ Vân Tích một lần nữa tiến đến hạ thân Hoàn Nhan Nghị, trực tiếp cắt bỏ mệnh căn của hắn xuống. Chính cái thứ hèn hạ này đã hại nàng! Đều do nó hại nàng!

“A!” Hạ thể đau đớn, khiến Hoàn Nhan Nghị trước khi chết vẫn kêu thảm thiết. “Rầm ——” Hoàn Nhan Nghị quỳ trên mặt đất, hạ thân đều là máu, trán hắn lấm tấm mồ hôi, cảm giác đau đớn thế này so với cơn đau ở ngực còn hơn gấp trăm ngàn lần.

Lúc này, Hoàn Nhan Nghị cuối cùng cũng hiểu, Hạ Vân Tích thực sự vô cùng hận hắn, nếu không nàng cũng không nhẫn tâm như vậy.

“Nghị nhi!” Thời điểm nhi tử ngã xuống, Lâm Khả Tâm nhào tới, giật quần áo bao bọc người Hoàn Nhan Nghị. “Nghị nhi, đừng sợ, mẫu phi ở dây, mẫu phi ở đây! Thái y! Mau truyền thái y!”

Lâm Khả Tâm lấy tay che ngực Hoàn Nhan Nghị, cố gắng ngăn miệng vết thương, để hắn không chảy máu nữa. Nhưng phương pháp này không có một chút hiệu quả nào, chỉ trong chốc lát, tay nàng đã bị máu nhuộm thành màu đỏ.

“Mẫu phi, vô. . . . . . dụng thôi. . . . . .” Máu tươi chảy xuống cằm Hoàn Nhan Nghị, tuổi trẻ cùng tính mạng của hắn theo dòng máu tươi dần dần mất đi.

“Mẫu phi, nhi thần bất hiếu, không thể. . . . . . hiếu kính người. . . . . . Nhi thần hối hận không nghe lời người. . . . . . Mẫu phi. . . . . .” Hoàn Nhan Nghị kích động, máu chảy càng nhiều.

“Đừng nói chuyện, mẫu phi nhất định cứu con! Đừng nói chuyện, Nghị nhi! Thái y! Thái y!” Lâm Khả Tâm lau nước mắt, cũng khiến mặt mình dính đầy máu .

“Mẫu phi. . . . . . Nhi thần thật lòng. . . . . . thích nàng. . . . . . Van xin mẫu phi đừng. . . . . . đừng làm khó dễ Vân nhi. . . . . . Là nhi thần không tốt. . . . . . lấy đi sự trong sạch của nàng. . . . . . Nhi thần có lỗi với nàng. . . . . .”

Đến phút cuối cùng, Hoàn Nhan Nghị vẫn vì Hạ Vân Tích cầu xin. Hắn biết, Hạ Vân Tích ám sát mình, dù nàng là công chúa Đông Lỗ quốc, Hoàn Nhan Liệt cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua cho nàng. Hoàn Nhan Nghị không muốn Hạ Vân Tích gặp bất trắc, dù sao nàng tức giận cũng đều do hắn.

Thấy Hoàn Nhan Nghị vẫn cầu tình cho Hạ Vân Tích, lòng Lâm Khả Tâm càng đau đớn. “Nghị nhi, con đừng nói chuyện, sẽ không có việc gì, mẫu phi van con! Đừng nói chuyện, chịu đựng một chút, thái y sắp tới rồi!”

“A. . . . . .” Khóe miệng Hoàn Nhan Nghị co giật hai cái, hai mắt cố gắng nhìn về phía Hạ Vân Tích, nhưng trong mắt nàng chỉ có hận ý, lần này hắn đã sai lầm rồi.

Hình ảnh cuối cùng trong mắt Hoàn Nhan Nghị là đôi mắt đầy oán hận của Hạ Vân Tích. Hoàn Nhan Nghị rất muốn nói với Hạ Vân Tích một tiếng “Thật xin lỗi” , nhưng miệng của hắn dù cố gắng mấy cũng phát ra được thanh âm nào.

“Nghị nhi, Nghị nhi! A!”

Ôm thi thể Hoàn Nhan Nghị, Lâm Khả Tâm đau đớn kêu lên, mang theo cả trái tim phẫn hận đầy uất ức.

Chỉ một khắc thời gian mà bao biến cố đã xảy ra khiến các đại thần choáng váng. Hoàng tử Bắc Chu quốc cưỡng gian công chúa Đông Lỗ quốc , cuối cùng lại chết trong tay công chúa Đông Lỗ quốc. Chuyện này rốt cuộc phải làm thế nào?

Mọi người âm thầm suy nghĩ, Hoàn Nhan Liệt liệu có vì cái chết của Hoàn Nhan Nghị mà truy cứu trách nhiệm của Hạ Vân Tích hay không. Nếu như truy cứu, Hoàng đế Đông Lỗ quốc có chịu không? Vạn nhất phát sinh chuyện gì, hai nước phát động chiến tranh thì tính sao?

Vốn là chuyện hòa thân tốt đẹp, cuối cùng biến thành trò cười bi thảm, quả thật làm người ta phải sợ hãi thế sự vô thường.

Mọi người đang lo lắng Hạ Vân Tích có giữ được đầu hay không, còn người trong cuộc vẫn duy trì vẻ mặt cừu hận nhìn thi thể Hoàn Nhan Nghị, mặc dù hắn chết, cũng không cách nào đền bù thương tổn hắn mang đến cho nàng. Nếu có cơ hội Hạ Vân Tích chỉ muốn ăn tươi nuốt sống Hoàn Nhan Nghị cho hả giận.

Bầu không khí, bởi vì cái chết của Hoàn Nhan Nghị, mà trở nên an tĩnh một cách quỷ dị. Các đại thần hoặc cúi đầu, hoặc nhìn đầu ngón tay, hoặc chăm chú nhìn đai lưng của người phía trước. Không ai lên tiếng, cũng không ai dám lên tiếng vào thời khắc này.

Sau khi Hoàn Nhan Nghị chết một lúc lâu, Hoàn Nhan Liệt vẫn không hề nói chuyện. Mà hoàng thượng an tĩnh càng làm cho những những người lăn lội trong triều nhiều năm lo lắng đề phòng . Chuyện xấu của hoàng thất bị thần tử nhìn thấy, Hoàn Nhan Liệt sẽ làm sao? Giết người diệt khẩu, hay là như thế nào?

Ngự hoa viên chưa từng an tĩnh như hôm nay. Trừ Lâm Khả Tâm, cao giọng khóc, không còn thanh âm nào khác.

“Tam sư huynh, muội mệt mỏi, chúng ta đi thôi!” Cuối cùng, Hạ Vân Tích cất giọng nói phá vỡ yên lặng. Mặc dù nàng rất muốn đi cầu xin Phượng Thương, giải thích mọi chuyện đều không phải như hắn nhìn thấy vậy, nhưng nàng không làm được.

Lúc này, trong đầu Hạ Vân Tích trống rỗng, nàng nghĩ không ra vì sao sự tình lại biến thành như vậy! Rõ ràng phải là Phượng Thương, sao lại biến thành Hoàn Nhan Nghị? Nàng không ngờ Hoàn Nhan Nghị hèn hạ vô sỉ như vậy, cho dù hắn chết một vạn lần đều không đền bù được nội tâm đau đớn của nàng.

Mặc dù thân thể còn rất đau, nhưng Hạ Vân Tích hiện tại chỉ muốn rời khỏi cái nơi khiến này nàng bị sỉ nhục này. Nàng không còn mặt mũi nhìn Phượng Thương, càng không còn mặt mũi sống ở Bắc Chu quốc, nàng muốn rời khỏi nơi này càng nhanh càng tốt.

“Ta biết rồi.” Già Lam trăm lần không nghĩ tới chuyện lại biến thành như vậy, thời gian ngắn ngủi mà xảy ra bao biến cố lớn, hắn muốn nhanh chóng báo tin cho Đông Lỗ quốc, chuyện này không chừng sẽ trở thành vấn đề quốc gia, dù sao cũng là chính tay Hạ Vân Tích giết Hoàn Nhan Nghị.

Già Lam đi trước, Hạ Vân Tích ở phía sau, hai người định rời khỏi ngự hoa viên.

“Ha ha——” Đang ôm Hoàn Nhan Nghị, Lâm Khả Tâm đứng lên, nhìn bóng lưng Hạ Vân Tích cười lạnh. Chỉ trong chớp mắt, Lâm Khả Tâm như cơn gió, xông về phía Hạ Vân Tích, chẳng biết từ lúc nào trong tay đã cầm một thanh chủy thủ, đến khi Hạ Vân Tích nhận thấy có điểm khác thường, xoay người lại, thì chủy thủ của Lâm Khả Tâm đã đâm vào bụng nàng.

“Nếu Nghị nhi thích ngươi như vậy, thì ngươi hãy đi cùng với nó đi!” Lâm Khả Tâm khóe miệng lộ ra nụ cười điên cuồng, nàng giống như nổi điên, đem chủy thủ cầm trong tay liên tục đâm vào, rồi rút ra.

“Ba .” Già Lam một chưởng đánh vào vai Lâm Khả Tâm, Lâm Khả Tâm bị bật khỏi, chủy thủ trong tay rơi xuống đất, Già Lam lập tức giúp Hạ Vân Tích cầm máu.

“Tam sư huynh, lạnh quá. . . . . .” Sắc mặt Hạ Vân Tích trắng bệch, đôi môi khẽ run.

Già Lam vận công, muốn chữa thương cho Hạ Vân Tích, nhưng vô dụng. Mấy đao kia Lâm Khả Tâm tựa như dùng hết khí lực toàn thân, dù thần tiên cũng không thể cứu sống Hạ Vân Tích.

“Phượng. . . Thương. . ” Hạ Vân Tích muốn nhìn Phượng Thương, lại nhận ra mí mắt nặng trĩu không mở ra được, lần cuối cùng gọi tên Phượng Thương, Hạ Vân Tích nhắm mắt lại, đầu lệch sang một bên.

“Sư muội!”

Người trong ngực lạnh giá, Già Lam biết nàng đã chết. Mặc dù Hạ Vân Tích chẳng qua chỉ là đệ tử trên danh nghĩa của Bồng Lai đảo, nhưng nàng cuối cùng vẫn gọi mình một tiếng “Sư huynh” .

“Ha ha ha ha!” Thấy Hạ Vân Tích như vậy, Lâm Khả Tâm phá lên cười, “Nghị nhi, mẫu phi sợ con cô đơn, đem nàng tới cho con! Nghị nhi, con có vui không?”

Lâm Khả Tâm tóc rối bù, trên mặt vết máu lẫn lộn cùng nước mắt, trong mắt tràn đầy bi thương, bao nhiêu đau đớn, khiến mọi người không thể ghét bỏ.

Một mạng đền một mạng, Hoàn Nhan Nghị chết trong tay Hạ Vân Tích, Hạ Vân Tích lại vừa chết trong tay Lâm Khả Tâm. Tất cả cừu hận đều theo cái chết của Hạ Vân Tích mà chấm dứt.

“Bệ hạ, ta muốn mang nàng trở về.”

Già Lam ôm Hạ Vân Tích đứng lên. Bất kể chuyện này cuối cùng kết quả thế nào, lúc này Già Lam chỉ muốn mang Hạ Vân Tích rời đi. Ít nhất, hài cốt của nàng nên chôn cất ở Đông Lỗ quốc, không phải ở Bắc Chu.

“Đi đi.” Hoàn Nhan Liệt phất phất tay. Ban đầu là Cung yến, cuối cùng xảy ra nhiều chuyện như vậy, khiến Hoàn Nhan Liệt thoáng chốc già hơn rất nhiều.

Vốn Hạ Vân Tích tới đây hòa thân, là chuyện tốt, không nghĩ giờ lại lấy về hai thi thể. Hoàn Nhan Nghị đúng là đáng hận, nhưng tội không đáng chết, Hạ Vân Tích quá kích động, mà Lâm Khả Tâm báo thù cũng quá mê muội!

“Rảnh rỗi sao, tất cả giải tán đi!”

Nhìn Lâm Khả Tâm điên cuồng, Hoàn Nhan Liệt phất phất tay, “Tất cả giải tán đi!”

Chờ mãi Hoàn Nhan Liệt rốt cục cũng lên tiếng, quan lại lập tức thở phào nhẹ nhõm. Hoàng thượng nói giải tán, mọi người chỉ hận trên lưng không có thêm một đôi cánh, vội vàng rời đi.

Chỉ trong thời gian ngắn, ngự hoa viên chỉ còn vài người.

Những cung nữ bị Hoàn Nhan Nghị nhục nhã đã mặc quần áo xong, đứng thành một hàng. Thấy Hoàn Nhan Liệt đánh giá các nàng, những cung nữ này sợ đến lạnh run.

“Giết.” Hoàn Nhan Liệt không thừa lời, ra lệnh một tiếng, Hắc y nhân xuất hiện, ánh sáng lóe lên, bảy tám cung nữ không kịp la lên một tiếng đã gục trên mặt đất.

Nhìn mặt đất toàn máu, Hoàn Nhan Liệt trong lòng vô cùng nặng nề . Hôm nay xảy ra rất nhiều chuyện, khiến đầu óc của hắn có chút mơ màng.

“Kính Đức, đưa Đức Phi về Tĩnh Tâm điện, đem Nhị hoàng tử chôn cất đi. Trẫm mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi. . .”

Kính Đức tiến lên đỡ Lâm Khả Tâm, nhưng ngàng nhất quyết không buông Hoàn Nhan Nghị. “Nghị nhi đừng sợ, mẫu phi ở bên cạnh con, mẫu phi bảo vệ con! Nghị nhi ngủ ngoan, đừng sợ đừng sợ!”

“Hoàng thượng…” Lâm Khả Tâm phát điên làm Kính Đức có chút khó khăn, không còn cách nào khác nhìn Hoàn Nhan Liệt.

“Để nàng ôm đi! Tìm người trông chừng nàng, đợi nàng mệt mỏi, rồi đưa nàng về Tĩnh Tâm điện.” Hoàn Nhan Liệt phất tay một cái, xoay người rời khỏi ngự hoa viên. Lòng hắn nặng trĩu, mọi chuyện dường như cứ phát sinh cùng lúc, dường như có thứ gì nghẹn trong cổ họng, khiến hắn vô cùng bực bội.

Hoàn Nhan Liệt chậm rãi rời đi, Kính Đức an bài mọi chuyện, đi phía sau. “Hoàng thượng, ngài muốn đi đâu?”

“Trẫm muốn đi Trường Thu Cung, nhìn Minh Nguyệt một chút.” Lúc này, Hoàn Nhan Liệt chỉ muốn gặp Hoàn Nhan Minh Nguyệt, dường như chỉ khi ở bên nàng, tim hắn mới có thể bình tĩnh lại .

Kính Đức vừa nghe Hoàn Nhan Liệt muốn đi Trường Thu Cung, liền nóng nảy “Hoàng thượng, Trấn Quốc công chúa ở Trường Thu Cung, bây giờ người. . . . . .”

Kính Đức nhắc nhở làm Hoàn Nhan Liệt tỉnh táo lại. Đúng vậy, Mộ Dung Thất Thất ở đó, hắn đến, chẳng phải khiến người ta hoài nghi hay sao. Thôi! Thôi! Hoàn Nhan Liệt lắc đầu, mặc dù hắn muốn tìm sự an ủi từ nơi Hoàn Nhan Minh Nguyệt, song hiện tại cũng không thích hợp.”Trở về! Trẫm đi Ngự thư phòng. . . . . .”

Cung yến, cuối cùng vì cái chết của Hoàn Nhan Nghị và Hạ Vân Tích mà chấm dứt. Mọi người chỉ chú tâm theo dõi chuyện ở Ngự hoa viên, không ai còn nhớ tới một Di Sa trong đại điện đã đi mất.

Thời điểm Già Lam mang thi thể Hạ Vân Tích trở về, Di Sa đang cẩn thận cắt móng tay cho Mộ Dung Thanh Liên. Hắn mua tỳ nữ hầu hạ Mộ Dung Thanh Liên tắm rửa, để tỳ nữ bôi thuốc, thay quần áo sạch cho nàng, lúc này, Mộ Dung Thanh Liên so với lúc trước khác nhau hoàn toàn, khuôn mặt cũng thật xinh đẹp.

“Liên, đừng sợ. Ca ca sẽ không làm muội đau.” Di Sa tay cầm một cái kéo nhỏ, cắt móng tay Mộ Dung Thanh Liên thành những vòng cung hoàn mĩ .”Chờ muội khỏe lại, ca ca giúp muội báo thù!”

Từ lúc đó, Mộ Dung Thanh Liên vẫn bị Di Sa ôm, vừa rồi tắm rửa bằng nước ấm, đầu óc hồ đồ của Mộ Dung Thanh Liên dần dần thanh tỉnh lại.

Người này là ai? Tại sao gọi nàng là “Liên”? Mộ Dung Thanh Liên không nhúc nhích nhìn thanh niên điển trai trước mặt, không hiểu được, cũng không nhớ rõ mình gặp người này lúc nào. “Ta chỉ có một ca ca, nhưng người ấy không phải là ngươi. .. .”

Lời nói của Mộ Dung Thanh Liên khiến Di Sa sửng sốt, trên mặt lộ ra một nụ cười thuần khiết. “Liên, muội chỉ có một ca ca, chính là ta.”

“Ca ca của ta không giống ngươi!” Mộ Dung Thanh Liên lắc đầu. “Ngươi không phải huynh ấy!”

“Liên, chuyện lúc trước là lỗi của huynh! Nhưng xin muội tin tưởng, lần này huynh tuyệt đối sẽ không đối xử với muội như vậy ! Huynh hối hận, huynh không nên. . .”

Lời Di Sa nói chưa xong, cửa bị đẩy ra, Già Lam ôm Hạ Vân Tích xuất hiện trước mặt bọn họ.

“Sư huynh, Vân Tích đã chết.”

Di Sa liếc nhìn Hạ Vân Tích trong lòng Già Lam, khóe miệng lộ ra nụ cười quỷ dị , “Con người cuối cùng cũng phải chết , ta và đệ cũng vậy. Không cần quá đau lòng.”

Câu trả lời của Di Sa đều nằm trong dự kiến của Già Lam. Mặc dù Hạ Vân Tích cũng không tốt đẹp, nhưng bọn họ dù sao cũng coi như huynh muội đồng môn, lời của Di Sa thật sự là quá lãnh đạm, không có chút nhân tình.

“Liên, ca ca giúp muội cắt móng tay.” Không chú ý tới Già Lam và Hạ Vân Tích, Di Sa tiếp tục giúp Mộ Dung Thanh Liên cắt móng tay. Dường như trong thế giới của hắn, chỉ có Mộ Dung Thanh Liên mới là quan trọng nhất.

Thấy Di Sa như vậy, Già Lam há miệng, cuối cùng vẫn đem lời định nói nuốt xuống. Mà hành động của hai người đều thu vào trong mắt Mộ Dung Thanh Liên.

Lúc trước, nàng gặp Già Lam, đó là thời điểm tứ quốc tranh bá. Già Lam từng cứu nàng từ tay Mộ Dung Thất Thất, còn nói là do người khác nhờ cậy. Hôm nay, Già Lam quen biết Di Sa, hơn nữa lời nói của Di Sa có điểm kì lạ, chẳng lẽ người Già Lam nói chính là Di Sa?

Mộ Dung Thanh Liên khẳng định mình chưa từng gặp Di Sa, càng không có khả năng có quan hệ với hắn. Di Sa nhất định đã nhận nhầm người.

Nhìn khuôn mặt trong trẻo tuyệt mĩ của Di Sa, nụ cười chân thành, trong lòng Mộ Dung Thanh Liên có chút do dự. Người này đối với nàng tốt như vậy, nàng có nên nói cho hắn biết nàng không phải người hắn cần tìm hay không?

Nếu như nàng nói cho Di Sa, nàng không phải “Liên” hắn vẫn gọi, hắn có còn ôn nhu quan tâm đến nàng như thế?

Nghĩ đến đây, trước mắt Mộ Dung Thanh Liên hiện lên những hình ảnh trong ngục, bao nhiêu roi đánh nàng da tróc thịt bong, vết thương cũ chưa lành, lại thêm vết thương mới.

Nếu Di Sa biết nàng không phải là “Liên”, đem nàng tống vào đại lao, vậy phải làm thế nào? Không! Nàng không muốn! Không muốn lần nữa trải qua cuộc sống tăm tối như vậy, không muốn lần nữa sống một cuộc sống như súc vật.

————-

## 101. Chương 108 : Khảo Nghiệm Của Di Sa

Nội tâm của Mộ Dung Thanh Liên đau đớn đấu tranh.

Một mặt, đôi mắt trong suốt bừng sáng của nam nhân trước mặt làm nàng không nỡ lừa gạt hắn, nhưng mặt khác, chỗ dựa duy nhất của nàng – Thừa tướng Tây Kì quốc Mộ Dung Thái đã chết, nàng hiện tại không có gia đình, không có ai để dựa dẫm, nếu rời khỏi Di Sa, nàng chắc chắn không thể sống sót, không chừng còn bị bắt vào đại lao, tiếp tục một cuộc sống bi thảm.

Giữa thành thật và dối trá, được cưng chiều và bị ngược đãi, Mộ Dung Thanh Liên đấu tranh hồi lâu, thời điểm nhìn thấy đôi mắt đầy sủng nịch của Di Sa, Mộ Dung Thanh Liên cuối cùng cũng quyết định. Nàng không muốn sống hèn mọn thống khổ như vậy, nàng muốn mượn thân phận “Liên” này một lần nữa hồi sinh.

Thời điểm Mộ Dung Thanh Liên trầm tư, không chú ý Di Sa đang nhìn mình, ánh mắt lóe ra một tia sáng khác thường.

Đúng lúc này, một nữ tử khuôn mặt xinh đẹp mà lạnh lùng mang một chén canh tiến vào. “Công tử, canh đã được rồi.”

“Cám ơn ngươi, Hạ Tuyết.” Di Sa dường như luôn hòa nhã khách khí như vậy với tất cả mọi người, khiến Mộ Dung Thanh Liên càng tin tưởng dựa dẫm vào nam nhân này là quyết định hoàn toàn chính xác.

Thì ra cô gái này tên là Hạ Tuyết… Mộ Dung Thanh Liên âm thầm nhớ kỹ tên Hạ Tuyết. Lúc trước Di Sa mang nàng trở về, phân phó Hạ Tuyết hầu hạ nàng tắm rửa, Hạ Tuyết trực tiếp cự tuyệt, còn nói “Ta chỉ hầu hạ duy nhất công tử.”, Di Sa đành mua một tỳ nữ khác hầu hạ Mộ Dung Thanh Liên.

Lúc ấy, Mộ Dung Thanh Liên có chút không thoải mái, vì sao một nô tỳ có thể ngang nhiên cự tuyệt yêu cầu của chủ nhân. Nhìn thấy Hạ Tuyết vẫn duy trì vẻ mặt lạnh lẽo, không hề tươi cười, nàng liền ghi nhớ Hạ Tuyết , bây giờ mới biết tên nàng. Tuyết, thật phù hợp với tính cách lạnh lung như thế.

Di Sa nhận lấy canh gà từ tay Hạ Tuyết, múc một muỗng đút cho Mộ Dung Thanh Liên. “Tay nghề Hạ Tuyết rất được, muội nhất định sẽ thích.”

Nhìn khuôn mặt thuần khiết tươi cười của Di Sa cùng giọng nói ôn nhu, hốc mắt Mộ Dung Thanh Liên đỏ lên.

Trừ cha mẹ ruột của nàng là Mộ Dung Thái và Lưu Yên Chi, chưa có ai đối với nàng như vậy. Đặc biệt sau khi đến Bắc Chu quốc, trải qua bao nhiêu biến cố, đột nhiên có một người quan tâm mình, Mộ Dung Thanh Liên mắt ngấn lệ, nước mắt rơi như mưa.

“Làm sao vậy, Liên?”

Di Sa thấy thế, buông bát trong tay, đưa tay chạm vào khuôn mặt đầy vết thương của Mộ Dung Thanh Liên. “Vì sao khóc?”

“Tại sao lại đối với muội tốt như vậy?” Vừa dứt lời, nước mắt Mộ Dung Thanh Liên lại chảy xuống.

“Bởi vì huynh là ca ca của muội.” Lời nói của Di Sa thong thả mà tràn ngập tiếc nuối thương yêu, dường như dung chính sự ôn nhu ấy làm thành một chiếc chìa khóa, từ từ mở cửa trái tim Mộ Dung Thanh Liên.

“Ca..” Mộ Dung Thanh Liên không nhịn được, nhào vào lòng Di Sa. “Ô ô ô, ca ca……”

Tiếng “Ca ca” này, Mộ Dung Thanh Liên chính mình cũng không rõ là thực tâm hay dụng tâm. Điều duy nhất bây giờ nàng biết, là nàng cần người trước mắt này, bất luận là ôn nhu hay năng lực của hắn, nàng đều muốn.

Nước mắt Mộ Dung Thanh Liên rơi trên quần áo Di Sa, Hạ Tuyết nhìn thấy cảnh này chỉ nhíu mày một chút rồi lập tức khôi phục vẻ mặt lạnh như băng, mà Di Sa lại cười thật thoải mái. “Liên lớn như vậy còn khóc nhè! Giống như… đã rất lâu rồi muội không hề khóc. Bây giờ lại y hệt trẻ con, thật sự làm cho người ta hoài niệm.”

Hình như đã quyết tâm đi theo Di Sa, nên đối với mỗi câu nói của Di Sa, Mộ Dung Thanh Liên đều suy nghĩ cẩn thận. Đặc biệt trong lời hắn, nữ tử tên “Liên” này rất lâu rồi không khóc, Mộ Dung Thanh Liên lập tức rời vòng tay Di Sa, mặc kệ nước mắt hay vết thương trên mặt đang đau, dung sức lau sạch mặt.

“Muội bởi biết mình còn một ca ca nên mới thật cao hứng, vui vẻ. Ca, muội sau này sẽ không khóc nữa.”

Thấy Mộ Dung Thanh Liên như vậy, Di Sa cười càng ôn nhu, hắn vươn tay, đầu ngón tay ấm áp chạm vào vết roi trên mặt Mộ Dung Thanh Liên. “Nhìn xem, khóc đến mức giống như một con mèo nhỏ, lại phải bôi thuốc rồi.”

Khi Di Sa bôi xong thuốc cho Mộ Dung Thanh Liên, canh gà ô ( gà đen )vừa ấm . Muốn Di Sa vui vẻ, Mộ Dung Thanh Liên bưng bát, từng ngụm từng ngụm uống hết canh gà ô. Uống xong, Mộ Dung Thanh Liên nhìn Di Sa đầy chờ mong, như muốn nói mình có phải thật ngoan hay không.

Trái với dự đoán của Mộ Dung Thanh Liên, gương mặt ôn hòa của Di Sa lộ ra nụ cười cổ quái. “Liên,trước đây muội trước ghét nhất là canh gà, đặc biệt là canh gà ô. Muội nói nước canh đen tuyền, giống như thuốc vậy, muội không thích uống thuốc… Vì sao hiện tại lại thích canh gà ác?”

Nguy rồi! Lời Di Sa nói khiến tim Mộ Dung Thanh Liên đập mạnh. Làm sao bây giờ? Nàng vội vàng muốn giả mạo Liên, lại quên người này biết Liên rất rõ, lúc này đã lộ ra sơ hở.

Không còn cách nào khác, Mộ Dung Thanh Liên sau khi sửng sốt, liền nhẹ giọng cười, “Ca, muội đã nói với huynh, muội không phải Liên, nhưng huynh không tin. Muội không biết mình là ai, cũng không biết mình đến từ đâu, thậm chí không nhớ có người thân không… Muội chỉ nhớ rõ đại lao không có thiên lí, mỗi ngày đều bị roi giày xéo, chuyện khác muội hoàn toàn không biết….”

Không thể phủ nhận, người nhà Mộ Dung có thiên phú diễn xuất, lúc nói những lời này, Mộ Dung Thanh Liên cắn môi, cố nín nước mắt sắp trào ra, bộ dáng quật cường mà kiên cường lại có điểm tương đồng với người ấy trong trí nhớ của Di Sa.

“Xin lỗi, Liên, là ca ca không tốt!” Lần này, Di Sa chủ động ôm Mộ Dung Thanh Liên vào long. “Ca ca quên mất chúng ta xa cách lâu như vậy, Liên có lẽ không nhớ rõ huynh, ngay cả bản thân cũng không nhớ rõ .”

Cửa ải này cuối cùng cũng vượt qua, Mộ Dung Thanh Liên nhẹ nhàng thở ra, nhưng thần kinh vẫn vô cùng căng thẳng. Xem ra, nàng cần chú ý tới đặc điểm của Liên nhiều hơn, không thể để Di Sa biết nàng không phải Liên.

“Ca, tên muội là gì?” Mộ Dung Thanh Liên ồm ồm hỏi câu đầu tiên.

“Y Liên…… Đây là nghĩa phụ đặt uội, ngụ ý không bao giờ cách xa.”

Thời điểm Di Sa nói lời này, Mộ Dung Thanh Liên tinh tường cảm giác trong thanh âm của người này có vô hạn nhớ nhung cùng ngọt ngào ấm áp. Liên này có lẽ vừa là muội muội vừa là người yêu? Nếu là nghĩa phụ, hai người có lẽ không phải huynh muội ruột thịt.

Thoáng chốc, Mộ Dung Thanh Liên đã đại khái biết quan hệ giữa Liên và Di Sa, xem ra, nàng nên lợi dụng thân phận này thật tốt.

“Y Liên, tên thật dễ nghe. Từ nay, muội làY Liên.”

Tuy rằng khuôn mặt Mộ Dung Thanh Liên đầy vết roi, nhưng khi ghi nhớ tên Y Liên lại nở nụ cười thật thiện lương, làm sắc mặt cho Di Sa dịu đi rất nhiều.

“Liên, muội nghỉ ngơi cho khỏe! Chờ thương thế của muội bình phục, ca ca sẽ báo thù uội.”

An ủi Mộ Dung Thanh Liên một lát xong, Di Sa đắp chăn cho nàng, Hạ Tuyết liền giúp Di Sa rời khỏi phòng.

Cửa phòng vừa đóng, Mộ Dung Thanh Liên liền mở mắt ra, nhẹ nhõm thở phào. Cuối cùng cũng qua ải. Nhìn đỉnh màn, Mộ Dung Thanh Liên nắm chặt tay. Ở đại lao, nàng sợ mình không giữ nổi mạng, ngay cả hài cốt cũng không có người nhận, không ngờ một Di Sa đột ngội xuất hiện liền cứu nàng ra.

Di Sa với nàng là cơ hội duy nhất, nàng nhất định phải nắm chắc cơ hội này, sống với than phận Y Liên.

Hạ Tuyết đẩy Di Sa chậm rãi đi tới hoa viên, sau một hồi im lặng, Hạ Tuyết mở miệng.

“Công tử, là nàng sao?”

Đối với câu Hạ Tuyết hỏi, Di Sa không trực tiếp trả lời, ngón tay chỉ nhẹ nhàng gõ lên xe lăn, chuyển đề tài tới chuyện của Hạ Vân Tích. “Vân công chúa chết như thế nào?”

“Bị Đức phi của Bắc Chu quốc một dao đâm chết, bởi công chúa đã giết nhị hoàng tử Hoàn Nhan Nghị.” Hạ Tuyết đem tình huống đại khái nói cho Di Sa, Di Sa nghe xong không chút ngạc nhiên, chỉ nở nụ cười. “Hạ Tuyết, ngươi nói chuyện này nên làm như thế nào? Vì muội muội báo thù, hay nín nhịn cho qua?”

“Công tử muốn như thế nào?” Giống như Di Sa, Hạ Tuyết lại đem vấn đề này hỏi lại Di Sa. Thấy Hạ Tuyết như vậy, Di Sa cười, hàng mi dày tạo thành bóng râm trên mặt.

“Dựa theo tâm trạng…… Tâm trạng tốt thì đánh, tâm trạng không tốt thì xem diễn. Ta lâu như vậy rồi cũng không lộ diện, nên tìm chút chuyện làm vậy!”

Câu trả lời của Di Sa có chút tùy tiện, nhưng với Hạ Tuyết đây mới thật là tính tình của chủ tử mình.

Di Sa là đại đệ tử của Thái Hư chân nhân Bồng Lai đảo, mà Thái Hư chân nhân bế quan đã lâu, việc lớn nhỏ ở Bồng Lai đảo đều do Di Sa quyết định, tất cả đều nhận định hắn sẽ là truyền nhân tiếp theo của Bồng Lai đảo.

Thực lực Đông Lỗ quốc hiển nhiên đánh không lại Bắc Chu, nếu có chiến tranh, Đông Lỗ quốc chắc chắn sẽ cầu cứu Bồng Lai đảo, đến lúc đó giúp hay không chỉ cần một câu nói của công tử thôi.

Hạ Vân Tích chết đi, trong mắt mọi người cùng lắm là kết thúc một cuộc đời, nên khi hỏa thiêu tro cốt của nàng, nàng chỉ có một mình Già Lam đến.

Nhìn ngọn lửa rừng rực trước mắt bao lấy thi thể Hạ Vân Tích, trong lòng Già Lam có cảm giác đau thương không rõ. Tuy rằng Hạ Vân Tích chỉ là đệ tử trên danh nghĩa của Bồng Lai đảo, bình thường không có qua lại nhiều, nhưng trẻ như vậy đã qua đời khiến người ta không thể không thương xót. Có điều nhân quả luân hồi, nói báo ứng có lẽ hơi nghiêm trọng, nhưng chuyện này là nàng tự làm tự chịu.

Không khí kinh thành Bắc Chu hai ngày này có chút dị thường, Hoàn Nhan Nghị đã chết, Lâm Khả Tâm phát điên, còn làm mất mạng công chúa Đông Lỗ quốc, sự tình rốt cục thế nào mọi người không rõ ràng lắm, đủ các loại quan lại đang âm thầm có tính toán của riêng mình, chỉ có điều không ai dám nói ra suy nghĩ của mình thôi.

Chỉ một cung yến đơn thuần, lại kết thích trong thảm kịch, tuy mọi người tận mắt chứng kiến mọi việc, nhưng đằng sau có âm mưu gì thì không ai biết được. Dù sao Hoàn Nhan Nghị cũng là lựa chọn tốt nhất cho ngôi thái tử , lúc này người đã chết, mọi người không thể không nghi ngờ người được lợi lớn nhất sau chuyện này – Phượng Thương.

“Đúng là một lũ đầu heo!” Mộ Dung Thất Thất đang nghe được tin đồn, khóe miệng lộ ra nụ cười trào phúng. “Nếu chúng ta có tâm muốn đoạt ngôi vị hoàng đế, trực tiếp khởi binh tạo phản là xong , cần gì phải dùng thủ đoạn. Bọn họ thật sự nhục nhã tiêu chuẩn của chúng ta.”

“Được rồi, đừng tức giận! Tức giận sẽ không xinh đẹp nữa!”

Vô luận người ngoài bàn luận thế nào, Phượng Thương vẫn duy trì thói quen như trước, buổi tối đi Trường Thu Cung, sáng lại trở về.

Trải qua một thời gian dài trèo tường, Phượng Thương tựa hồ ngày càng có hứng thú vượt tường vào cung, mỗi ngày đều tới đúng giờ, đến nỗi Hắc y nhân không cần đoán cũng biết vị Nam Lân vương này khi nào sẽ xuất hiện, khi nào rời đi.

Không chỉ buổi tối, mà ban ngày sau khi bãi triều, chuyện đầu tiên Phượng Thương làm chính là đến chỗ Mộ Dung Thất Thất báo lại.

“Người khác nghĩ như thế nào ta thật ra không ngại, ta chỉ lo A Khang…… Ngày đó đệ ấy không tới, không ở hiện trường, không thấy tình hình lúc đó, nếu đệ ấy tin lời đồn đại, ta sợ này sinh hiểu lầm với chàng. Hai người dù sao cũng là huynh đệ từ nhỏ đến lớn, ta không muốn chàng và A Khang vì hiểu lầm mà mất tình bằng hữu.”

Cung yến hôm ấy, Hoàn Nhan Khang vừa vặn phải hoàn thành nhiệm vụ Hoàn Nhan Liệt giao phó, không trình diện, tới khi hắn trở về mới biết ở cung yến đã xảy ra chuyện gì.

Hai ngày nay, Mộ Dung Thất Thất cũng không nhìn thấy Hoàn Nhan Khang, hỏi ra mới biết Nhan Khang ở Tĩnh Tâm điện chăm sóc Lâm Khả Tâm. Mộ Dung Thất Thất lo cho Hoàn Nhan Khang, càng lo lắng chuyện này sẽ ảnh hưởng đến tình huynh đệ giữa Hoàn Nhan Khang và Phượng Thương.

Bằng hữu của Phượng Thương không nhiều, khó có người trọng tình trọng nghĩa như Hoàn Nhan Khang nguyện ý bầu bạn với Phượng Thương, nhưng giữa tình thân và hữu nghị, không biết Hoàn Nhan Khang có thể công bằng mà xử lí chuyện này hay không.

“Khanh khanh…” Thấy Mộ Dung Thất Thất vì mình lo lắng, trong lòng Phượng Thương chợt ấm áp, nhẹ nhàng hôn lên mặt Mộ Dung Thất Thất. “Ai cũng biết, ta và A Khang là huynh đệ tốt từ nhỏ đến lớn, là huynh đệ thì vĩnh viễn sẽ không xa cách.”

Lời nói của Phượng Thương thể hiện lập trường của hắn. Dù phát sinh chuyện gì, hắn sẽ không đối đầu với Hoàn Nhan Khang.

Biết Phượng Thương thật tâm coi Hoàn Nhan Khang là bằng hữu, Mộ Dung Thất Thất vô cùng vui vẻ. Càng ở nơi cao thì càng cô đơn, nàng biết, Phượng Thương có được sự chân thành hữu tình này với hắn mà nói rất đáng quý trọng . Hy vọng Hoàn Nhan Khang có thể giống Phượng Thương, đối xử tốt với Phượng Thương.

Hai người trò chuyện một lúc, Tố Nguyệt nói Hoàn Nhan Khang đã đến, nghe vậy Mộ Dung Thất Thất cao hứng đứng lên. “Mau mời hắn tiến vào!”

Nhìn thấy mắt Hoàn Nhan Khang đỏ, rõ ràng là mất ngủ, cũng do khóc nhiều nên đôi mắt phượng anh tuấn hiện giờ có chút uể oải, mệt mỏi.

“A Khang, đệ đến rồi!”

Nhìn thấy Hoàn Nhan Khang, Mộ Dung Thất Thất vui vẻ, vội vàng nháy mắt với Tố Nguyệt, cho nàng đi gọi Tô Mi.

“Biểu ca, biểu tẩu.” Thanh âm Hoàn Nhan Khang hơi khàn khàn, Mộ Dung Thất Thất tự mình rót nước cho hắn, uống xong, Hoàn Nhan Khang mới bình thường hơn một chút.

“Mẫu phi đệ thế nào rồi?” Mộ Dung Thất Thất biết có một số việc Phượng Thương không tiện mở miệng, nàng đành chủ động hỏi thăm tình hình của Lâm Khả Tâm.

Nghe Mộ Dung Thất Thất nhắc tới Lâm Khả Tâm, Hoàn Nhan Khang cười khổ, lắc lắc đầu. “Mẫu phi không ăn không uống, chỉ ôm quần áo của nhị ca, luôn miệng gọi tên nhị ca.”

Hoàn Nhan Khang chỉ đơn giản miêu tả tình trạng hiện tại của Lâm Khả Tâm, nhưng Mộ Dung Thất Thất và Phượng Thương có thể tưởng tượng ra tình cảnh đó là như thế nào. Một nữ nhân dù mạnh mẽ hơn nữa, nhưng nay biến thành như vậy, thật là xưa không bằng nay. Chỉ là, nếu nàng không bày mưu tính kế người khác thì cũng không có ngày hôm nay.

Nhìn thấy bộ dáng tiều tụy của Hoàn Nhan Khang, Mộ Dung Thất Thất chợt nhớ tới vẻ mặt bi thương của Hoàn Nhan Khang ở tầng thứ sáu của Thất Trọng tháp. Trong lòng Lâm Khả Tâm chỉ quan tâm Hoàn Nhan Nghị, nàng chưa bao giờ nghĩ tới cảm nhận của đứa con nhỏ này. Đến tận bây giờ, lòng nàng vẫn nhớ thương Hoàn Nhan Nghị, điều này khiến lòng Hoàn Nhan Khang cảm thấy thật khổ sở.

“Biểu ca, biểu tẩu, hôm nay đệ đến chính là muốn hỏi hai người một chuyện.”

Nhắc tới Lâm Khả Tâm, biểu tình Hoàn Nhan Khang trở nên nghiêm túc, trong mắt lộ ra tia cố chấp.

Dường như biết trước Hoàn Nhan Khang sẽ nói như vậy, Phượng Thương gật đầu. “Chuyện đệ hỏi, nếu ta biết, nhất định sẽ nói rõ ràng.”

Thái độ của Phượng Thương khiến sự kiên định trong mắt Hoàn Nhan Khang có chút dao động, nhưng chỉ một lát sau, hắn vẫn cắn răng hỏi vấn đề canh cánh trong long đã lâu. “Chuyện của nhị ca có phải do các người làm hay không?”

Hoàn Nhan Khang hỏi như vậy chắc chắn vì đã nghe được vài tin đồn. Xem ra, có chút hiểu lầm muốn tránh vẫn là tránh không được. Mộ Dung Thất Thất định trả lời lại bị Phượng Thương ngăn lại. Đối mặt với nghi ngờ của Hoàn Nhan Khang, Phượng Thương bình tĩnh nhìn hắn, chỉ đơn giản trả lời hai chữ “Không phải.”

Thấy Phượng Thương trực tiếp trả lời khúc mắc trong lòng, biểu tình Hoàn Nhan Khang hình như thoải mái hơn một chút, hắn nhếch miệng miễn cưỡng nở nụ cười, ánh mắt có chút áy náy, có lẽ cảm thấy mình không nên hỏi Phượng Thương như vậy.

“Không hiểu vì sao khi nghe biểu ca nói như vậy, đệ cảm thấy hòn đá đè nặng trong lòng đã không còn. Đệ lớn lên cùng biểu ca, nhiều năm như vậy, biểu ca là người như thế nào trong lòng đệ vô cùng rõ ràng. Nhưng nhìn thấy mẫu phi khóc lóc, là biểu ca giết nhị ca, tâm của đệ vẫn thoáng dao động…..”

“Thật xin lỗi, chỉ vì chút chuyện mà đã hoài nghi biểu ca, thật sự… rất xin lỗi!”

Có câu nam nhi không dễ rơi lệ, nhưng Hoàn Nhan Khang chưa nói xong câu “Thật xin lỗi”, nước mắt đã rơi xuống.

“So với nhị ca, quan hệ giữa đệ và biểu ca rất tốt, luôn coi biểu ca là ruột thịt, nên không coi trọng nhị ca mấy. Tuy đệ không thích nhị ca, nhưng dù sao cũng là ca ca ruột của đệ, vì thế lúc nghe tin huynh ấy chết, đệ đã từng hoài nghi biểu ca…… Hiện tại nghe thấy biểu ca nói không phải huynh làm , đệ cảm giác như trút được gánh nặng. Đệ, đệ….”

Thanh âm của Hoàn Nhan Khang trở nên nghẹn ngào, Phượng Thương tiến lên, đem Hoàn Nhan Khang thấp hơn mình nửa cái đầu ôm vào lòng.“Ta hiểu ý của đệ, A Khang, ta không trách đệ.”

“Biểu ca…” Hoàn Nhan Khang đỏ mắt, trút ra ủy khuất bấy lâu bị đè nén cùng tất cả cảm xúc.“Biểu ca, ca ca của đệ đã chết, nương của đệ điên rồi, đệ không biết làm sao mới tốt!”

Tuy bình thường, Hoàn Nhan Khang luôn ra vẻ xấu xa tùy tiện, nhưng hắn cùng lắm cũng chỉ là đứa nhỏ mười bảy mười tám tuổi, ai gặp chuyện như vậy cũng không chịu nổi.

Mộ Dung Thất Thất lặng lẽ lui xuống, nàng biết đây là thời gian của nam nhân, có một số việc, họ có phương pháp giải quyết riêng.

Tô Mi đứng ở ngoài cửa, ánh mắt xinh đẹp cũng chứa lệ. Nhìn Hoàn Nhan Khang như vậy, trong lòng nàng cực kì khó chịu, bất lực đau lòng cho hắn.

Mộ Dung Thất Thất không an ủi Tô Mi, chỉ nhẹ nhàng mà vỗ vai nàng, rời khỏi Trường Thu Cung, tới Cẩm Huyền cung tìm Đông Phương Lam.

Gần đây, Mộ Dung Thất Thất và ngoại tổ mẫu rất thân mật, thấy nàng tự nhiên qua đây, với bộ dạng mặt ủ mày chau, Đông Phương Lam vội vàng kéo tay Mộ Dung Thất Thất hỏi han có chuyện gì xảy ra.

“Tổ mẫu, Hoàn Nhan Nghị đã chết, Đức phi nương nương điên rồi, A Khang hiện giờ rất khổ sở.”

Nghe xong lời Mộ Dung Thất Thất nói, Đông Phương Lam hiểu ý của nàng. Quan hệ của Hoàn Nhan Khang và Phượng Thương rất tốt, đây là chuyện mọi người đều biết, nhưng ân oán giữa Phượng gia và Hoàn Nhan Liệt sớm hay muộn cũng phải giải quyết, lúc ấy, này hai huynh đệ thân thiết nên đối mặt như thế nào, đó là một vấn đề lớn.

“Thất Thất, có phải cháu lo lắng nếu một ngày các người chống đối Hoàn Nhan Liệt, Hoàn Nhan Khang đứng giữa sẽ khó xử?”

“Cháu không muốn Phượng Thương mất đi bằng hữu duy nhất.” Mộ Dung Thất Thất đầu tựa vào đùi Đông Phương Lam, không biết có phải vì cùng huyết thống, Mộ Dung Thất Thất cảm thấy ở cạnh Đông Phương Lam thật thoải mái, bà là một trưởng bối đã trải qua bao sóng to gió lớn, giống như một tấm gương, có thể giúp nàng hiểu được rất nhiều chuyện.

“Thất Thất, đây là một vấn đề khó khăn.” Đông Phương Lam vuốt đầu Mộ Dung Thất Thất. “Nếu không, để ta kể một chuyện xưa đi!”

Thấy Đông Phương Lam muốn kể chuyện cũ, Mộ Dung Thất Thất lập tức hào hứng ngồi dậy đến. “Tổ mẫu, người muốn kể chuyện xưa sao? Được được, con muốn nghe.”

“Chuyện đã xảy ra rất lâu rồi ……”

Đông Phương Lam giọng nói êm dịu, lịch sử tang thương nặng nề này đã chất chứa trong lòng bà từ rất lâu rồi, hôm nay nghe Mộ Dung Thất Thất nói như vậy, bà quyết định kể cho Mộ Dung Thất Thất nghe.

“Chuyện này xảy ra ở Tần quốc, lúc ấy Tam quốc còn chưa xuất hiện, Tần quốc là quốc gia lớn nhất bấy giờ. Tần quốc có một vị tướng quân, năm bốn mươi tuổi sinh được một nữ nhi, coi nàng là viên ngọc quý trên tay. Trong triều có một người là bạn tốt của vị Tướng quân đó, người ấy cũng chỉ có một con trai, mà hai nhà lại quan hệ tốt đẹp, đã định sẵn chuyện hôn sự cho hai người…..”

“Một lần chống lại dân du mục, tướng quân cùng vị hảo hữu kia xuất chinh, lẽ ra trận đánh này chắc chắn thắng lợi, không ngờ cuối cùng vị hảo hữu của tướng quân lại vô duyên vô cớ chết trên chiến trường. Con trai người này cho rằng tướng quân đã hại chết phụ thân hắn nhưng vẫn nhẫn nại chờ đến đại hôn, kính nhạc phụ ly rượu hạ dược, độc chết tướng quân…”

“Chuyện này sao lai….” Chuyện kể của Đông Phương Lam khiến Mộ Dung Thất Thất tò mò, nàng ngồi xuống, nhìn chằm chằm vào Đông Phương Lam, muốn biết chuyện sẽ phát sinh như thế nào.

“Tân lang biến thành kẻ thù giết cha, tân nương tử đêm tân hôn ân đoạn nghĩa tuyệt, còn làm tân lang trọng thương. Đêm đó, tân lang mang thương tích rời kinh thành, sau đó tân nương tử gả cho hạ tướng của tướng quân, rồi sau đó Tam quốc phân Tần, tân nương tử trở thành Thái Hậu Bắc Chu quốc…”

“Tổ mẫu, là người?” Mộ Dung Thất Thất kinh hô. “Đây là chuyện của người sao?”

Đông Phương Lam gật đầu, ở thời điểm nhắc tới tân lang, Đông Phương Lam trong mắt có thêm một thứ “Yêu” gì đó. Nhìn thấy cái “Yêu” này, Mộ Dung Thất Thất có chút kinh ngạc, “Tổ mẫu, người còn hận người đó sao? Người đó đã giết phụ thân của người!”

“Trước kia hận, sau thì không còn hận nữa . Hắn có nổi khổ tâm riêng, mà ta cũng có cái khó xử của mình. Thù giết cha, không đội trời chung. Nếu hắn không vì phụ thân hắn báo thù, ta ngược lại còn khinh thường hắn. Nhưng nếu lúc trước hắn có thể nói ra khổ tâm của mình, chúng ta cùng nhau điều tra chân tướng cái chết của phụ thân hắn, sẽ không biến thành cục diện như vậy.”

“Ông cố ngoại thật sự đã giết phụ thân người đó sao?”

“Không có.” Đông Phương Lam lắc đầu, “Cha ta làm người ngay thẳng, cả đời quang minh lỗi lạc, sẽ không âm thầm hạ độc người khác, càng không thể hạ độc bạn tốt, ra tay là kẻ khác.”

“Là ai?”

“Hoàn Nhan Trị. Hoàn Nhan Trị lúc sắp chết mới nói cho ta biết năm đó mọi việc đều là hắn làm , mãi đến lúc đó ta mới biết được, thì ra tất cả chúng ta đều đã sai.”

Nghe Đông Phương Lam nói vậy, Mộ Dung Thất Thất vô cùng sửng sốt, Hoàn Nhan Trị không phải tiên hoàng sao? Thực tế, nàng phải gọi Hoàn Nhan Trị một tiếng ngoại công.

“Hoàn Nhan Trị từng là một lính quèn dưới trướng phụ thân ta, sau đó từng bước thăng cấp, được cha ta trọng dụng. Ta sau này mới biết, Hoàn Nhan Trị để có ta, không tiếc chia rẽ ta và hôn phu, hơn nữa giết phụ thân của người đó, tạo nên mâu thuẫn giữa chúng ta. Trước kia chính là Hoàn Nhan Trị đặt điều, người đó mới tin tưởng…”

“Tổ mẫu…”

Ngữ điệu của Đông Phương Lam thản nhiên mà đau đớn, tuy nàng đã cố nén bi thương, nhưng chuyện này năm xưa vẫn là vết thương lòng lớn nhất của nàng.

“Thất Thất, ta đem chuyện của chính mình nói cho cháu biết, chính là muốn cho cháu hiểu, tình bạn cũng như tình yêu, đều cần có lòng chân thành. Nếu lúc trước hắn trực tiếp tới cửa tìm phụ thân của ta đối chất, chúng ta sẽ không có hiểu lầm, cũng sẽ không vì người khác chia rẽ mà xa cách.”

“Hoàn Nhan Khang là bằng hữu các con quan tâm nhất, trong chuyện này, thân phận của hắn đúng là rất nhạy cảm. Nhưng các con không phải bằng hữu của nhau sao? Sự tình cũng liên quan tới hắn, hắn có quyền được biết chân tướng. Nếu các con gạt hắn, giấu hắn, cho rằng làm vậy chính là tốt cho hắn, như thế thật quá xa lạ rồi.”

Lời của Đông Phương Lam hợp lý, Mộ Dung Thất Thất vừa nghe liền hiểu nàng thực ra đang ình một lời khuyên.

“Tổ mẫu, cháu biết phải làm thế nào với A Khang rồi! Người yên tâm, cháu nhất định sẽ làm chuyện không khiến bản thân hối hận.”

Mộ Dung Thất Thất nghe một chút đã hiểu, Đông Phương Lam thật cao hứng, nàng không muốn vì chuyện của Hoàn Nhan Liệt mà ảnh hưởng tới quan hệ của Phượng Thương, Mộ Dung Thất Thất và Hoàn Nhan Khang. Hận thù của đời trước không nên tiếp tục trên người đời sau. Oan oan tương báo khi nào mới kết thúc , có thể hóa giải trên người bọn họ , như vậy là tốt nhất.

Cuối cùng, Mộ Dung Thất Thất nhỏ giọng hỏi một câu,“Tổ mẫu, người yêu nhất trong cuộc đời này là người đó hay vẫn là ngoại công?”

“Đương nhiên là người đó. Hắn đem đến cho ta dù là vui vẻ, hạnh phúc, hay là bi thương, thống khổ, tất cả đều khắc cốt ghi tâm, cả đời này, dù chết ta cũng không bao giờ quên hắn.”

Lời nói của Đông Phương Lam khiến ánh mắt Mộ Dung Thất Thất có chút ẩm ướt, từ biệt Đông Phương Lam, rời khỏi Cẩm Huyền cung, Mộ Dung Thất Thất bước đi trong hoàng cung rộng lớn, mà không cầm được nước mắt.

Nghĩa phụ, người có nghe thấy không? Tổ mẫu vẫn luôn nhớ nhung người, dù là tiểu thư khuê các, hay là tân nương của người, thậm chí là mẫu nghi của một quốc gia, lòng nàng thủy chung luôn có người.

Ma Tôn Đại nhân trước khi chết luôn dặn dò Mộ Dung Thất Thất, nhất định phải đi Bắc Chu quốc, giúp hắn chăm sóc một nữ nhân tên là Đông Phương Lam.

Nghĩa phụ từng nói, chuyện hắn hối hận nhất cuộc đời này chính là giết phụ thân Đông Phương Lam, khiến nàng mất đi người yêu thương nàng hết mực, tiếc nuối lớn nhất đời này của hắn chính là không thể làm phu quân của nàng, che chở nàng cả đời.

Hắn hận mình hèn nhát, ngay cả dũng khí gặp nàng cũng không có, chỉ có thể trốn trong bong tối, nhìn nàng từ xa, như vậy cũng đủ rồi.

Hiện tại, nghe được sự thật từ Đông Phương Lam chỗ, đáy lòng Mộ Dung Thất Thất thầm đem toàn bộ lời của Đông Phương Lam nhắn nhủ Ma Tôn. Hy vọng nghĩa phụ dưới suối vàng biết được có thể thanh thản, nữ nhân hắn yêu nhiều năm như vậy không hề quên hắn, với hắn mà nói đây cũng là một chuyện hạnh phúc.

Không biết đã bao lâu, trên người Mộ Dung Thất Thất chợt thấy ấm áp, quay lại, hóa ra là Phượng Thương cầm áo choàng tới tìm nàng.

Thấy Mộ Dung Thất Thất nước mắt ràn rụa, Phượng Thương kiền lo lắng,“Khanh khanh, nàng làm sao vậy? Là ai khi dễ nàng ?”

“Không có!” Mộ Dung Thất Thất lắc đầu, nước mắt vẫn tuôn rơi.

“Đã xảy ra chuyện gì ?” mặc kệ nô tì bên cạnh, Phượng Thương ôm Mộ Dung Thất Thất vào lòng,“Nàng không nói, ta không ép, nhưng nàngphải biết rằng, dù phát sinh chuyện gì, ta sẽ luôn ở bên nàng, tin tưởng nàng vô điều kiện, vĩnh viễn không rời xa nàng.”

Phượng Thương hứa hẹn, làm cho Mộ Dung Thất Thất cảm thấy ấm áp. Nếu lúc trước, nghĩa phụ cũng có thể tin tưởng Đông Phương Lam như vậy, bọn họ có lẽ sẽ không chia cách, cũng không có nhiều bi kịch như thế.

Bên này, Mộ Dung Thanh Liên mỗi ngày đều cẩn thận từng li từng tí tìm hiểu suy nghĩ của Di Sa. Nàng muốn diễn thật tốt vai nhân vật “Liên” này, và được Di Sa chấp nhận, chỉ khi Di Sa thừa nhận nàng mới có thể từng bước thoát khỏi cảnh ngộ phía trước, bắt đầu cuộc sống mới.

“Liên, muội xem!” Di Sa đưa cho Mộ Dung Thanh Liên một vật màu đen,“Đây là quà huynh tặng muội, có thích không?”

Mộ Dung Thanh Liên nhìn chăm chằm vật đen tuyền Di Sa đưa, vừa nặng vừa lạng, hình như làm bằng sắt , nhưng thứ này dùng làm gì, nàng không biết.

“Ca, đây là cái gì?”

“Liên, đây chính là súng! Muội trước kia không phải thích nhất là súng sao?” Di Sa vẻ mặt ngây thơ nhìn Mộ Dung Thanh Liên, ánh mắt xinh đẹp chợt lóe, trên khuôn mặt trắng trẻo mềm mại, giống ngôi sao nhỏ sáng ngời.

“Súng?! A, muội nhớ ra rồi! Đúng thế, muội trước kia rất thích súng! Ca ca, đây là huynh làm sao? Giỏi quá! Ca ca thật lợi hại!”

Mộ Dung Thanh Liên thề, nàng chưa từng nhìn thấy thứ đồ đen tuyền quái dị như vậy trước kia, đây là thứ Liên thích ? Dùng như thế nào?

Tuy rằng trong lòng nghĩ như vậy, nhưng Mộ Dung Thanh Liên cũng không biểu lộ ra ngoài, ngược lại tỏ ra vô cùng hứng thú với súng, cầm ở trong tay vừa thưởng thức vừa ca ngợi Di Sa lợi hại. Chiêu thức này nàng rất hay dung tới,cực kỳ hữu dụng , mỗi lần nàng nói thế, Di Sa dường như đều cao hứng lạ thường.

“Liên, muội thật sự thích? Vậy muội thử xem! Huynh chế tạo dựa theo tay của mình, không biết muội dùng có thích hợp không. Riêng của muội, ta sẽ dựa theo tay muội mà cho người chuyên môn chế tạo ra một cái, muội nói xem có được không?”

“Được! Cám ơn ca ca! Ca ca là tốt nhất !” Mộ Dung Thanh Liên nói như vậy, nhưng tay lại loay hoay không biết phải làm thế nào. Cái thứ gọi là “Súng” này là thứ lạ nhất mà nàng từng nhìn thấy, vật này rốt cuộc có ích lợi gì?

## 102. Chương 109 : Sự Giả Tạo Của Di Sa

Mộ Dung Thanh Liên muốn tìm câu trả lời từ vẻ mặt của Di Sa, nhưng Di Sa vẫn ôn nhu tươi cười như trước, không nhận thấy bất cứ vấn đề gì. Xem ra, lần này bất đắc dĩ phải liều mạng rồi.

Mộ Dung Thanh Liên cầm súng đồng, trong lòng bất an. Cái thứ “Súng” này trước nay nàng chưa bao giờ nhìn thấy, có phải là một loại vũ khí không? Mộ Dung Thanh Liên cầm súng đồng, dùng báng súng gõ lên mặt bàn, trong lòng nhận định thứ này có lẽ giống như dao găm, có điều dùng không tốt như dao găm.

Di Sa ôn hòa cười, biểu tình trước sau không thay đổi, Mộ Dung Thanh Liên nhìn thấy Di Sa như vậy, càng khẳng định mình đoán đúng. Xem ra thần linh đều đứng về phía nàng, đều thiên vị nàng rồi.

“Ca, huynh xem, chính là sử dụng như vậy!” Mộ Dung Thanh Liên đắc ý giơ súng trong tay lên.

“Được, tốt lắm!” Di Sa cầm lấy súng từ tay Mộ Dung Thanh, ngón tay nhẹ nhàng mà vuốt ve súng đồng, “Nếu người phát minh ra súng nhìn thấy bộ dáng này của muội nhất định sẽ bị chọc cười……”

“Ca……”

Cho dù Mộ Dung Thanh Liên ngu ngốc cũng nhận ra ý tứ trong lời Di Sa, nàng sửng sốt, sau đó xấu hổ cười cười, “Ca, có lẽ do lâu lắm rồi, muội không nhớ rõ dùng như thế nào, cho nên mới thấy lạ. Huynh để muội nghĩ kĩ lại, để muội thử một chút……”

Mộ Dung Thanh Liên định cầm súng trong tay Di Sa, nhưng lại bị hắn trực tiếp ngăn lại. Di Sa cầm súng chỉ vào Mộ Dung Thanh Liên, xe lăn hướng về phía nàng mỗi lúc một gần, “Cho dù muội đã quên cách dùng, nhưng hẳn vẫn nhớ mình đã chết như thế nào đi?”

“Ca……”

Không biết vì sao, Mộ Dung Thanh Liên nhận thấy trên người Di Sa tỏa ra hàn ý trước nay chưa từng có. Tuy rằng hắn vẫn tươi cười như trước, nhưng trong cặp mắt trong suốt lại thấy bão tố nỗi lên.

“Pằng–” Di Sa nheo mắt, nhắm thẳng vào tim Mộ Dung Thanh Liên, khoát tay, miệng phát ra tiếng súng nổ. Dường như hắn bây giờ và trước đó là hai người hoàn toàn khác, Mộ Dung Thanh Liên ngây ngốc đứng một chỗ, không dám kêu một tiếng, sợ mình làm sai điều gì khiến Di Sa tức giận.

Nhìn bộ dáng khúm núm của Mộ Dung Thanh Liên, Di Sa cười ha hả.

“Thật nực cười! Ha ha ha ha!” Di Sa cười đến nỗi cúi gập người xuống, nước mắt theo khóe mắt hắn rơi lên đùi, hắn cười quá mức, hơi thở có chút loạn, hít hít hơi mới ngưng được cười.

“Kiếp trước, ta ghét nhất bị người khác lừa gạt. Kiếp này, ta cũng vô cùng chán ghét bị người khác lừa gạt.” Di Sa ngẩng đầu, khóe miệng vẫn như trước lộ ý cười, nhưng khuôn mặt lại như hàn băng, cứng đờ lạnh lẽo, không có cảm xúc.

“Trước ngươi, ta đã thử tìm ở Bồng Lai đảo, có hai nữ đệ tử thông qua, nhưng các nàng vô cùng thành thực, thoải mái thừa nhận mình không phải Liên. Cho nên, ta cũng không làm khó các nàng……”

“Ngươi có biết khi ta nghe Già Lam nói ngươi là người đầu tiên đi lên thất trọng tháp, ta đã nóng lòng muốn gặp ngươi thế nào không. Từ Bồng Lai đảo đến đây phải đi hơn một tháng đường thủy, vừa lên bờ đã đi ngựa không dừng chạy đến gặp Già Lam, rồi lại vội vàng tới Bắc Chu, sau mới biết, ngươi không phải người ta muốn tìm.”

“Kỳ thật, lần đầu tiên nhìn ngươi, ta đã biết ngươi không phải nàng, nhưng vẫn đem ngươi trở về, ngươi có biết nguyên nhân không?”

“Ta –” Mộ Dung Thanh Liên cảm thấy có thứ gì đề nặng trong ngực, làm nàng hô hấp khó khăn, nuốt không trôi, phun không được.

Nàng vạn lần không ngờ, từ đầu Di Sa đã biết nàng là giả. Nhưng hắn vì sao không vạch trần nàng, vì sao còn muốn nhìn nàng giống như thằng hề nhảy nhót diễn trò? Vì sao?

Nghi vẫn của Mộ Dung Thanh Liên, rất nhanh được Di Sa giải đáp.

“Thời điểm nghĩa phụ mang Y Liên trở về, nàng mới năm tuổi. Cả người dơ dáy giống như búp bê vải cũ nát. Mà ngươi ngày đó tựa như lần đầu tiên ta thấy Y Liên, cho nên ta động lòng trắc ẩn, mang ngươi trở về. Điểm ấy ngươi nên cảm tạ Y Liên, là nàng cứu ngươi!”

Di Sa cũng không nhìn Mộ Dung Thanh Liên, chỉ nhìn chằm chằm vào cây súng trong tay.

Có lẽ vì ngồi xe lăn, không có cơ hội vận động, Di Sa rất gầy yếu, ngay cả tay hắn cũng mảnh khảnh. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve súng trong tay, vừa chuyên chú vừa chân tình, giống như súng này mới là bảo bối duy nhất. Giọng nói Di Sa cũng không ôn nhu như trước mà mang theo chút lành lạnh, khiến Mộ Dung Thanh Liên trong lòng run sợ, không biết tiếp theo sẽ có gì xảy đến với mình.

Nam nhân này lúc trước nhu tình như nước đều là giả vờ, hắn giăng một cái lưới lớn, nhìn nàng sa lưới giãy dụa, còn vỗ tay trầm trồ khen ngợi, tùy ý phụ họa, không nói ra, cũng không vạch trần. Hiện tại hắn đột nhiên như vậy, có phải đã hết kiên nhẫn? Hắn sẽ giết nàng sao?

Mộ Dung Thanh Liên nắm chặt áo, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch.

Không biết vì sao, nàng cảm thấy Di Sa lúc này thực đáng sợ. Thành thực mà nói, Di Sa nguyên bản cũng rất đáng sợ. Trước mặt hắn ôn nhu như nước, làm ấm áp trái tim nàng, lúc này hắn lại cho nàng biết, thì ra hết thảy đều là giả dối. Rốt cuộc phải thế nào, mới có thể làm ột người ngụy trang đến thiên y vô phùng (không một kẽ hở)? Chẳng lẽ ôn nhu ấm áp trong mắt hắn đều là giả bộ?

Cảm xúc của Mộ Dung Thanh Liên, Di Sa không muốn biết, cũng không thèm quan tâm. Hắn chỉ quan tâm người mình để ý, về phần Mộ Dung Thanh Liên, hắn chỉ coi như một con rối, xem mặt nàng không ngừng biểu lộ hỉ nộ ái ố, làm mới mẻ cuộc sống của hắn mà thôi.

“Ta biết Y Liên mười năm. Thời điểm ta hai mươi tuổi, nàng vừa tròn mười lăm tuổi, lúc ấy, chúng ta đã có suy nghĩ bất đồng, có cuộc sống bất đồng, có điều nàng hàng năm đều nhà nghĩa phụ đón tết âm lịch. Ta từng ngày nhìn Y Liên từ một tiểu nha đầu mau nước mắt trở thành một thiếu nữ duyên dáng yêu kiều, thu hút ánh mắt bao người, tâm của ta, cũng bắt đầu xao động.”

Di Sa từng chút nhớ lại kí ức tốt đẹp đã qua, Mộ Dung Thanh Liên từ trên mặt hắn thấy được cảm giác hạnh phúc, nàng lúc này mới biết bản thân thật ngu ngốc, ngang nhiên muốn dùng thân phận Y Liên để sống sót, không ngờ trong mắt Di Sa chỉ là trò cười.

Từ lúc vạch trần nàng, giọng nói của nam nhân này trở nên lạnh lùng, nhưng mỗi khi Di Sa nhắc tới Y Liên, Mộ Dung Thanh Liên vẫn có thể từ giọng nói của hắn cảm nhận được tình yêu sâu đậm.

Lúc này, trong lòng Mộ Dung Thanh Liên thực hâm mộ nữ nhân tên Y Liên kia. Tuy trong lời Di Sa có nhiều điều nàng không hiểu, nhưng nàng vẫn có thể cảm nhận được Di Sa đối với Y Liên kia có bao nhiêu yêu thương.

Nghĩ đến những điều mình đã trải qua, Mộ Dung Thanh Liên cười khổ một tiếng. Ban đầu bị Mộ Dung Tâm Liên hãm hại, bị Hoàn Nhan Hồng làm nhục, sau đó Hoàn Nhan Liệt không biết tốt xấu liền đem nàng giam vào đại lao, khiến nàng mỗi ngày đều chịu đau đớn…… Những điều nàng trải qua đều là những thứ người thường không thể tưởng tượng.

Di Sa tìm kiếm Y Liên khắp nơi, bất luận hắn dùng phương pháp nào, thậm chí có thể sẽ giết mình, nhưng sự quan tâm của hắn đối với Y Liên vẫn khiến Mộ Dung Thanh Liên cảm động.

Di Sa quan tâm Y Liên như vậy, còn nàng thì sao? Thời điểm nàng thống khổ, người trong lòng nàng đang ở nơi nào?

Nàng thích Long Trạch Cảnh Thiên, nhưng hắn căn bản không hề quan tâm nàng, hờ hững nàng. Hiện tại Long Trạch Cảnh Thiên cõ lẽ đã trở về Tây Kì quốc. Trong lòng nàng luôn nghĩ đến hắn, nhưng hắn đâu? Người trong lòng của nàng đâu?

Mộ Dung Thanh Liên hồi tưởng lại khoảng thời gian đến Bắc Chu quốc, không chú ý súng trong tay Di Sa đã hướng về phía đầu nàng, thời điểm huyệt Thái Dương lạnh như băng xuyên thấu da, Mộ Dung Thanh Liên mới thanh tỉnh lại. Lúc này, khuôn mặt Di Sa đã tiến sát nàng, gần đến mức nàng có thể thấy rõ hàng mi trên đôi mắt đẹp của Di Sa.

“Ngươi giả mạo nữ nhân ta yêu, lừa gạt tình cảm của ta, ngươi nói, ta nên trừng phạt ngươi thế nào? Hả –”

Từ giọng nói kéo dài của Di Sa truyền đến, trái tim Mộ Dung Thanh Liên liền “lộp bộp” rơi xuống, cứng lại. Bị nam nhân này đùa giỡn lâu như vậy, Mộ Dung Thanh Liên không hiểu hắn rốt cuộc là thiện hay ác, cũng không biết đâu mới là con người thật của hắn.

Dù sao cũng sẽ chết, chết trong tay Di Sa, Mộ Dung Thanh Liên tuy rằng không cam lòng nhưng vẫn chấp nhận. Ít nhất mấy ngày này, Di Sa cho nàng một giấc mộng đẹp, khiến nàng có hi vọng sống sót, cũng có tưởng niệm. Chết ở đây cũng sạch sẽ, tốt hơn so với chết ở đại lao hôi thối bẩn thỉu kia.

“Mạng của ta ở đây, ngươi muốn thế nào cũng được. Ta chỉ có một thỉnh cầu, sau khi ta chết, đem ta đốt thành tro, chôn trên núi hướng tây nam, để ta có thể nhìn thấy Tây Kì quốc, nhìn quê hương của mình.”

Mộ Dung Thanh Liên ngẩng đầu, nhắm mắt lại, mí mắt cùng lông mi run nhè nhẹ. Nàng tuy sợ hãi nhưng vẫn ra vẻ trấn định. Nhìn Mộ Dung Thanh Liên như vậy, Di Sa cười, thu súng về.

“Ha ha, ta sẽ không giết ngươi……”

Nghe thấy lời Di Sa nói, Mộ Dung Thanh Liên mở mắt ra, kì lạ nhìn Di Sa, nàng không tin Di Sa buông tha mình như vậy. Vừa rồi nàng thấy sát ý trong mắt Di Sa, hắn thật sự muốn giết nàng!

“Giết một người có rất nhiều biện pháp, nhưng ta càng am hiểu làm cho người ta sống không bằng chết hơn!”

Không đợi Mộ Dung Thanh Liên hiểu được, trong tay Di Sa ngân quang chợt lóe, hai cây mai cốt châm đâm vào giữa bả vai Mộ Dung Thanh Liên.

“A –” Đau đến thấu xương, Mộ Dung Thanh Liên hét lên.

Cốt châm trực tiếp đâm vào giữa xương của nàng, Mộ Dung Thanh Liên có thể tinh tường cảm giác được, mỗi một lần nàng hít thở, cốt châm liền hãm sâu một chút, cạy mở kẽ hở ở xương nàng, hung hăng rút vào trong, khiến nàng bắt buộc phải giảm bớt tần số hô hấp, để cốt châm bớt khiến nàng thống khổ.

“Không tệ! Khả năng thích ứng rất nhanh!” Di Sa mỉm cười, lại khôi phục thần sắc ôn nhu, giống như tất cả những gì vừa xảy ra chỉ là ác mộng của Mộ Dung Thanh Liên. Hắn vẫn là nam nhân ngây thơ đẹp đẽ, giọng nói mềm mại ôn nhu không mang theo một tia tạp chất.

“Vì sao không trực tiếp giết ta……” Mộ Dung Thanh Liên chưa từng thống khổ như vậy, trước kia ở đại lao tuy mỗi ngày đều bị quất một trăm roi, nhưng đó là thân thể thống khổ, không thể so sánh với đau đớn thấu xương thế này.

Mộ Dung Thanh Liên cuối cùng hiểu được Di Sa nói “Sống không bằng chết” là thế nào, bả vai mỗi lúc một tê dại, càng lúc càng mất đi tri giác, khi nàng phát hiện có điểm không thích hợp, hai tay đã không thể nâng lên.

“Ta nghĩ, ngươi hẳn không biết thuốc tê là gì? Người ở thời đại này sẽ không biết…… Cho nên, ta cho ngươi nếm thử loại tư vị này. Không bao lâu nữa, toàn thân của ngươi trừ đầu còn có thể cử động, những nơi khác sẽ giống như tay ngươi, dần dần mất đi tri giác, cho đến khi không còn bất cứ cảm giác gì.”

“Không cần! Ta không cần như vậy!”

Lời Di Sa nói Mộ Dung Thanh Liên tuy rằng không thể hiểu hoàn toàn, nhưng có thể hiểu ý của hắn. Nếu toàn thân không cử động được, không phải sẽ trở thành phế vật sao? Nàng không muốn làm phế vật, không muốn! Làm phế vật, thà chết đi còn thoải mái hơn!

“Đừng như vậy –”

Thấy Mộ Dung Thanh Liên muốn cắn lưỡi, Hạ Tuyết bên người Di Sa ngay lúc đó bóp miệng của nàng, nhét vào một khối gỗ, vừa vặn tạo ra khe hở, khiến hai hàm răng của nàng ngậm chặt lại khối gỗ, cắn không đến đầu lưỡi.

“Ngươi chẳng ngoan chút nào.” Di Sa động xe lăn, lui lại mấy bước.

“Chỉ có kẻ yếu mới lựa chọn tự sát để kết liễu sinh mệnh của mình, ngươi muốn tự sát để kết thúc tất cả, cũng nên hỏi ta trước một câu. Vạn nhất ta không hài lòng, khiến ngươi toàn thân tê liệt, trở thành phế vật. Đến lúc đó, ta sẽ vứt ngươi trên đường lớn, để mọi người nhìn bộ dáng tứ tiểu thư Mộ Dung phủ, ngươi nói mọi người sẽ đánh giá ngươi như thế nào?”

Mộ Dung Thanh Liên biết, Di Sa không phải đang hù dọa mình.

Nam nhân này có thủ đoạn, có năng lực, hắn nói được làm được, không đơn giản là nói giỡn. Nghĩ đến hình ảnh mình giống phế vật nằm trên mặt đất, bị mọi người khinh bỉ, còn bị nhạo báng, thậm chí sẽ bị vũ nhục, Mộ Dung Thanh Liên liền bỏ đi ý nghĩ tự sát.

Quên đi, nàng chấp nhận vậy. Rơi vào tay Di Sa, nàng chỉ có thể làm theo ý hắn.

“Thực ngoan, không muốn chết là tốt rồi!”

Di Sa thấy được vẻ thỏa hiệp trong mắt Mộ Dung Thanh Liên, ra hiệu cho Hạ Tuyết, Hạ Tuyết tiến về phía Mộ Dung Thanh Liên, rút đi cốt châm trên vai nàng.

Không còn cốt châm, Mộ Dung Thanh Liên cảm thấy đau đớn đã bớt đi rất nhiều, ít nhất khi cốt châm rút ra, cảm giác tê liệt trên người nàng đã biến mất. Xem ra Di Sa cũng không có ý định tra tấn nàng, chẳng qua là uy hiếp nàng, làm cho nàng sợ hãi mà thần phục hắn.

“Nói đi, ngươi muốn gì từ ta?”

Di Sa trước sau khác biệt, vừa rồi hắn tra tấn nàng không chút lưu tình, làm cho Mộ Dung Thanh Liên rốt cục nhận ra sự thật, trong mắt Di Sa, nàng căn bản chỉ là một thứ phi thường bé nhỏ, không đáng kể. Vô luận trước kia ôn nhu săn sóc, hay là hiện tại lãnh khốc vô tình, nàng chẳng qua chỉ là đồ chơi trong tay hắn, thậm chí, ngay cả đồ chơi đều không bằng, cùng lắm chỉ như một con kiến thôi.

Mộ Dung Thanh Liên như vậy làm Di Sa rất vừa lòng, hắn cầm súng trong tay giao cho Hạ Tuyết, hai tay khoanh lại, tựa lưng vào ghế ngồi.

“Ta muốn biết tất cả mọi chuyện trong cuộc thi tứ quốc tranh tài, đặc biệt là những chuyện phát sinh sau khi tiến vào thất trọng tháp…..”

Mộ Dung Thanh Liên không phải kẻ ngốc, Di Sa đột nhiên nói như vậy, nhất định là có nguyên nhân của hắn. Hay người Di Sa muốn tìm là một trong sỗ những tuyển thủ lần đó?

“Ngươi muốn tìm Y Liên, cho nên mới mang ta về. Ngươi khẳng định Y Liên là một trong số các tuyển thủ?”

“Chát–” Mộ Dung Thanh Liên vừa dứt lời, tấm ván gỗ trên tay Hạ Tuyết trực tiếp quật vào mặt nàng, tấm ván gỗ này thật khéo léo tinh xảo, chỉ to bằng bàn tay, dùng nó đánh người, vừa không làm chính mình bị đau, còn khiến đối phương bị thương nặng.

“Khụ khụ…” Mộ Dung Thanh Liên phun ra hai cái răng dính máu, không ngờ Hạ Tuyết xuống tay tàn nhẫn như vậy. Khóe miệng nàng đã muốn rách ra, má phải sưng phù, miệng toàn mùi máu.

“Công tử hỏi ngươi cái gì, ngươi trả lời cái đó, không được lãng phí thời gian của công tử.”

Giọng Hạ Tuyết lạnh như băng không mang theo chút cảm tình. Nghe thấy lời Hạ Tuyết, Mộ Dung Thanh Liên cười ha hả, khóe miệng chảy máu, hơn nữa trên mặt vốn có vết thương, nhìn qua càng dữ tợn.

“Ngươi là cái thá gì! Hiện tại công tử ngươi cầu ta, ngươi không hầu hạ ta cho tốt, còn đối với ta như vậy? …… Giết ta đi! Các ngươi đừng hi vọng biết được chút gì từ ta!”

Mộ Dung Thanh Liên chợt nảy sinh cảm giác xem cái chết nhẹ như không, nàng hiểu rõ, nằm trong tay Di Sa, sớm hay muộn đều phải chết, thà chết trước nàng cũng không thể tùy tiện để người khác tra tấn. Nếu Hạ Tuyết còn như vậy, nàng liền lợn chết không sợ nước sôi, tùy ý bọn họ ép buộc cũng được. Có điều, Di Sa cũng đừng mong biết được gì từ nàng.

“Muốn chết!” Hạ Tuyết giơ tay, tát vào má phải Mộ Dung Thanh Liên.

Nếu cái tát trước, Hạ Tuyết dùng năm phần khí lực thì lúc này dùng tới tám phần. Không dùng mười phần vì Hạ Tuyết lo lắng nếu dốc toàn lực sẽ đánh chết Mộ Dung Thanh Liên, cho nên thoáng nương tay.

Một cái tát, đánh cho đầu óc Mộ Dung Thanh Liên “ong” một tiếng, hoa cả mắt, xoang mũi nóng lên, liền chảy máu.

Mộ Dung Thanh Liên đờ đẫn, hai bên má sưng thũng, đến nỗi ánh mắt nàng cũng trở nên mụ mị. Khi Mộ Dung Thanh Liên đang cố gắng làm mình thanh tỉnh, thì bên tai từ từ truyền đến tiếng nói của Di Sa.

“Đã quên nói cho ngươi, ta trừ bỏ chán ghét bị người khác lừa gạt, còn chán ghét bị người khác áp chế. Bàn điều kiện với ta, ngươi cũng cần phải có chút thực lực mới được.”

Nàng cuối cùng cũng biết Di Sa lợi hại, người này luôn để lộ khuôn mặt đáng yêu, tươi cười thuần khiết, kỳ thật nội tâm hắn so với bất cứ kẻ nào cũng đều cứng rắn hơn nhiều. Có lẽ nàng sai rồi, ra điều kiện với người như vậy căn bản là không đủ tư cách.

“Được, ta nói –”

Mộ Dung Thanh Liên bị Hạ Tuyết tát hai cái hoàn toàn tỉnh táo, nhìn khuôn mặt tươi cười của Di Sa, trong lòng Mộ Dung Thanh Liên dâng lên một cảm giác sợ hãi trước nay chưa từng có. Nam nhân này không giống những người nàng từng tiếp xúc, nàng chỉ có thể làm theo yêu cầu của hắn….

Trong lúc Mộ Dung Thanh Liên nhớ lại chuyện xảy ra khi tứ quốc tranh tài, thì trong Nam Lân vương phủ của Phượng Thương, một vị khách đặc biệt xuất hiện.

“Là ngươi –” Thời điểm nhìn thấy nam nhân áo tím trước mắt, Phượng Thương rất kinh ngạc.

Ngày đó trên yến hội, thái độ Minh Nguyệt Thịnh đã rất rõ ràng, hắn từ bỏ Mộ Dung Thất Thất, lúc này vì sao lại đến tìm mình? Chẳng lẽ hôm đó chỉ là giả bộ?

Không đợi Phượng Thương nghĩ thông, Minh Nguyệt Thịnh đã nện guốc gỗ tới trước mặt hắn. “Nam Lân vương nhìn thấy ta hình như rất kinh ngạc. Có phải không hoan nghênh ta không?”

Phượng Thương muốn phủ nhận, nhưng lại kìm lòng không được mà gật đầu. Thấy Phượng Thương trực tiếp thừa nhận, Minh Nguyệt Thịnh nở nụ cười. “Nam Lân vương quả nhiên vô cùng thẳng thắn, khó trách nàng thích ngươi như vậy.”

Minh Nguyệt Thịnh nhắc tới nữ nhân hai người cùng yêu say đắm, khiến Phượng Thương thả lỏng một chút. “Bệ hạ, mời đi bên này.”

“Nếu ngươi nguyện ý, có thể gọi tên ta, ta cũng trực tiếp gọi ngươi là Phượng Thương!”

Tình tình Minh Nguyệt Thịnh làm cho Phượng Thương bắt đầu hiểu được vì sao Mộ Dung Thất Thất lại cùng người này kết giao bằng hữu, hắn thực sự rất dễ chịu.

“Không thành vấn đề.”

Phượng Thương dẫn Minh Nguyệt Thịnh vào thư phòng hắn, Minh Nguyệt Thịnh không nghĩ tới ở đây còn có một người – Mộ Dung Thất Thất.

Nhìn thấy Minh Nguyệt Thịnh phía sau Phượng Thương, Mộ Dung Thất Thất gật đầu cười, “Mời ngồi. Ta cũng xong việc rồi.” Mộ Dung Thất Thất đang kiểm kê sổ sách của Tuyệt Sắc Phường và Thông Bảo Trai, trước mặt nàng là một bàn tính bằng vàng ròng, tiếng lách cách không ngừng vang lên, kim quang lấp lánh, khiến Minh Nguyệt Thịnh hơi lóa mắt.

“Thế nào, có phải cảm thấy ta quá xa hoa?” Mộ Dung Thất Thất vừa gảy bàn tính vừa nói chuyện với Minh Nguyệt Thịnh. “Tiền là để tiêu. Nhiều việc như vậy nhìn rất đau đầu, dùng bàn tính vàng tính toán có thể kích thích đầu óc của ta. Mà có xa hoa như vậy cũng chưa bằng một nửa của ngươi….”

Mộ Dung Thất Thất nói rõ ràng mạch lạc, khiến Minh Nguyệt Thịnh chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Nữ tử này luôn có lý, hắn nói không lại nàng.

Ngồi một lúc, Minh Nguyệt Thịnh mới nói ra mục đích hôm nay mình đến đây. “Ta hôm nay đến vì có việc muốn hỏi Phượng Thương một chút, ngươi có phải trúng cổ đã lâu? Ngày đó ở cung yến, ta nhìn thấy khí sắc ngươi không bình thường, nên có hơi chú tâm. Ngươi cũng biết, Tường tộc ở Nam Phượng quốc giỏi dùng cổ độc, mẫu hậu ta là người Tường tộc nên ta cũng có chút hiểu biết, hy vọng có thể giúp ngươi.”

Minh Nguyệt Thịnh đến đây đã là ngoài dự kiến của Phượng Thương và Mộ Dung Thất Thất, mà mục đích của hắn lại càng khiến hai người kinh ngạc. Lúc trước Mộ Dung Thất Thất còn muốn tìm cơ hội gặp Minh Nguyệt Thịnh, xem hắn có thể cho biết một ít thông tin về cổ độc không, không nghĩ tới hắn hôm nay lại tự mình nhắc tới việc này.

“Minh Nguyệt Thịnh, ngươi có biện pháp, có phải hay không?” Mộ Dung Thất Thất kích động đứng lên, hai bước đã đi đến trước mặt Minh Nguyệt Thịnh, ánh mắt xinh đẹp nhìn chằm chằm vào hắn, thấy vậy Minh Nguyệt Thịnh thoáng giật mình.

Nữ tử trước mắt này là người hắn yêu, nhưng vui vẻ giận dữ của nàng không phải vì hắn mà vì nam nhân khác, khiến trong lòng Minh Nguyệt Thịnh cảm thấy nhói đau.

Tuy rằng trong lòng khổ sở, song thời điểm đối mặt Mộ Dung Thất Thất, Minh Nguyệt Thịnh vẫn bật cười. “Nếu ta có thể trị lành bệnh cho Phượng Thương, nàng sẽ báo đáp ta thế nào?”

Lời Minh Nguyệt Thịnh làm Phượng Thương nhướng mày, đem Mộ Dung Thất Thất kéo vào trong ngực. “Ngươi muốn gì, chỉ cần là điều ta làm được, ta nhất định thỏa mãn ngươi. Nếu muốn đánh chủ ý lên nàng, dù ta chết cũng sẽ không đáp ứng.”

Phượng Thương đối với Mộ Dung Thất Thất vừa độc đoán vừa cố chấp làm Minh Nguyệt Thịnh hiểu nam nhân trước mắt này đối với Mộ Dung Thất Thất cũng giống mình, nhất thời, lo lắng trong lòng thoáng buông lỏng.

“Đừng khẩn trương như vậy! Ta chỉ muốn nàng đem lợi nhuận ở Nam Tứ Châu của ta nâng ột chút, ví như bốn phần, nàng thấy thế nào? Không có được người, chẳng nhẽ không thể cho ta chút của cải sao!”

Minh Nguyệt Thịnh thái độ bỡn cợt làm Phượng Thương thoáng bình tâm. Mộ Dung Thất Thất nghe điều kiện của Minh Nguyệt Thịnh lập tức gật đầu đồng ý. “Chỉ cần ngươi có thể trị bệnh hắn thật tốt, ta cho ngươi năm phần lợi nhuận.”

Thái độ Phượng Thương và Mộ Dung Thất Thất như vậy, Minh Nguyệt Thịnh cười cười. Tình cảm bọn họ nhất định vô cùng sâu đậm mới có thể vì đối phương lo lắng như vậy. Xem ra, hắn muốn xen vào cũng không được……

“Ta còn muốn Phượng Thương cho ta biết, ngươi trúng cổ khi nào? Bình thường khi nào thì phát bệnh? Thời điểm độc phát biểu hiện thế nào?”

Vẻ mặt Minh Nguyệt Thịnh trở nên thật sự nghiêm túc, Phượng Thương cũng đem đầu đuôi mọi chuyện đã trải qua nói cho hắn.

“Để ta khám cho ngươi một chút.” Minh Nguyệt Thịnh đặt tay lên cổ tay Phượng Thương, một hồi lâu Minh Nguyệt Thịnh mới buông ra. “Thật sự là trúng cổ, là cổ mẫu tử (cổ mẹ con). Cổ con trên người ngươi phải đến mười năm rồi, muốn giải trừ nó phải tìm được cổ mẫu.”

“Tìm được cổ mẫu, lợi dụng cổ mẫu dụ cổ con, đồng thời lại dùng nhiệt đốt chúng, cổ độc sẽ tiêu trừ, về sau từ từ điều dưỡng thân thể sẽ dần bình phục.”

Điều Minh Nguyệt Thịnh nói cũng là điều Phượng Thương và Mộ Dung Thất Thất đã biết.Thứ duy nhất không biết chính là cổ mẫu, không biết cổ mẫu ở đâu.

Nghe Mộ Dung Thất Thất nói, Minh Nguyệt Thịnh nhướng mày, nhớ lại khi nhìn thấy Hoàn Nhan Liệt, Minh Nguyệt Thịnh có một giả thiết. “Ta phát hiện trên người hoàng đế Hoàn Nhan Liệt cũng có cổ, không biết có phải cổ mẫu các ngươi muốn tìm hay không, nếu đúng vậy thì đơn giản rồi.”

Lúc này, Mộ Dung Thất Thất trao đổi ánh mắt với Phượng Thương. Bọn họ ngàn tìm vạn tìm cổ mẫu, nếu thật ở trên người Hoàn Nhan Liệt, thì Hoàn Nhan Liệt kia cũng thật sự quá biến thái rồi. Hắn đem cổ mẫu đặt ở trên người chính mình, chẳng lẽ hắn hận Phượng Thương như vậy?

Biểu tình này của hai người khiến Minh Nguyệt Thịnh cũng đoán được một chút. Xem ra Nam Lân vương cũng không được hoàng đế Bắc Chu sủng ái như lời đồn, thực ra bất luận là quốc gia nào, chuyện hoàng thất cũng không tốt đẹp như bề ngoài.

“Cổ mẫu hấp thu chất dinh dưỡng của người mang cổ, một cổ mẫu trưởng thành chỉ trong khoảng một năm rưỡi sẽ hút khô chất dinh dưỡng của người mang cổ, cần đổi người kí sinh. Nếu cổ mẫu thật sự trên người Hoàn Nhan Liệt, thời gian cũng chưa dài, hơn nữa những kẻ kí sinh trước của nó hẳn đều đã chết.”

Thì ra cổ là sinh vật khủng khiếp như vậy. Mộ Dung Thất Thất kinh hãi một hồi. Hiểu biết của bọn họ với mẫu tử cổ thật sự quá ít, hiện tại nghe Minh Nguyệt Thịnh giải thích mới hiểu được cổ rốt cuộc là sinh vật gì.

“Minh Nguyệt, làm sao dẫn cổ mẫu? Còn có lấy cổ mẫu dụ cổ con thế nào?”

“Người hạ cổ đều có một chiếc tiêu riêng để điều khiển cổ, chỉ cần tìm được chiếc tiêu này, vấn đề sẽ dễ dàng giải quyết. Có điều tiêu không phổ biến, một tiêu chỉ có thể khống chế một cổ. Nếu các ngươi xác định cổ trên người Hoàn Nhan Liệt chính là cổ mẫu, thì ngươi phải tìm được tiêu điều khiển cổ mẫu, nếu không dù giết Hoàn Nhan Liệt cũng không có tác dụng.”

Mộ Dung Thất Thất còn cho rằng tìm được cổ mẫu, giết cổ mẫu có thể giải trừ cổ trên người Phượng Thương, không nghĩ mẫu tử cổ hoàn toàn khác với những cổ nàng từng tiếp xúc qua, phức tạp như vậy.

“Cám ơn ngươi!” Phượng Thương hướng Minh Nguyệt Thịnh nói lời cảm tạ, “Chúng ta sẽ nghĩ cách tìm được tiêu.”

Phượng Thương trả lời đã khẳng định nghi vấn trong lòng Minh Nguyệt Thịnh, quả nhiên là cổ trên người Hoàn Nhan Liệt. Nhưng dù có thể xác định cổ mẫu ở đâu, thì việc cần thiết là tìm được tiêu điều khiển cổ, chuyện này hẳn là không làm khó được Phượng Thương.

“Ta không vội, có thể ở lại giúp các ngươi. Chờ các ngươi tìm được cổ mẫu, ta biết tiếp theo nên làm thế nào, không bằng đem việc hủy mẫu tử cổ giao cho ta, nếu….. các ngươi tin lời ta nói!”

“Được.” Minh Nguyệt Thịnh vừa nói, Mộ Dung Thất Thất liền gật đầu đồng ý, nhìn về phía Phượng Thương, “Thương, chàng nghĩ sao?”

“Khanh Khanh tin tưởng Minh Nguyệt, ta tin tưởng Khanh Khanh!” Phượng Thương mỉm cười cầm tay Mộ Dung Thất Thất, lời nói nhàn nhạt.

Tình cảm giữa Mộ Dung Thất Thất và Phượng Thương khiến Minh Nguyệt Thịnh hâm mộ. Có lẽ tình yêu như vậy hắn cả đời cũng không có được. Tuy rằng tiếc nuối vạn phần, nhưng khi Mộ Dung Thất Thất nói “Được”, thì Minh Nguyệt Thịnh trong lòng đã thông suốt. Vì một chữ “Được” này, tất cả đều đáng giá.

“Cám ơn sự tin tưởng của hai người. Nếu cần, ta sẽ tận lực giúp đỡ.” Lời này của Minh Nguyệt Thịnh là hướng về phía Mộ Dung Thất Thất, vô luận như thế nào nữ tử này đã tín nhiệm trân trọng hắn như vậy, hắn cũng muốn làm thật tốt mọi việc.

Kỳ thật, trong lòng Minh Nguyệt Thịnh có rất nhiều nghi vấn, muốn trực tiếp hỏi Phượng Thương cùng Mộ Dung Thất Thất. Thí dụ, hai người họ là huynh muội, chẳng lẽ không sợ lễ giáo đạo đức, không sợ tình cảm của hai người bị người ngoài biết được, sẽ nổi lên sóng to gió lớn?

Vấn đề này tồn tại trong lòng Minh Nguyệt Thịnh đã lâu, nhưng thời điểm nhìn thấy ánh mắt kiên định mà Mộ Dung Thất Thất và Phượng Thương nhìn nhau, Minh Nguyệt Thịnh lại đem chuyện muốn hỏi nuốt xuống. Nếu là thật lòng yêu như vậy, cần gì phải để ý tới khuôn phép trói buộc.

Ba người nhất trí trong việc giải mẫu tử cổ, cuối cùng Phượng Thương tự mình tiễn Minh Nguyệt Thịnh.

Không có người ngoài, hai người đi rất thong thả, không ai lên tiếng, im lặng dị thường, chỉ có guốc gỗ dưới chân Minh Nguyệt phát ra thanh âm lộc cộc.

Qua một hồi lâu, Phượng Thương mở lời trước. “Ta biết ngươi vì nàng mới giúp ta, nhưng ta vẫn muốn cảm tạ ngươi.”

Trước sự cảm tạ của Phượng Thương, Minh Nguyệt Thịnh chỉ cười khẽ, dây cột tóc buông xuống tai, bay bay trong gió.

“Mẫu hậu ta từng nói, mức độ cao nhất khi yêu một người không phải là khiến nàng hạnh phúc, mà là có thể ở một bên nhìn nàng hạnh phúc. Mẫu hậu khi còn sống cảnh ngộ rất bất hạnh, ta không hy vọng nữ nhân mình yêu sẽ giống như mẫu hậu.”

Nói đến người này, Minh Nguyệt Thịnh đột nhiên đứng lại, đối mặt Phượng Thương, nghiêm túc nhìn hắn. “Ngươi nói đúng, mọi việc ta làm đều vì Thất Thất. Ta hy vọng nàng có thể hạnh phúc.”

“Nếu ngươi vì cổ độc mà chết đi, ta tuy có thể bớt một tình địch, có thể thay ngươi che chở nàng, nhưng ta không muốn cuộc sống sau này của nàng, lòng của nàng đều là hình bóng của ngươi. Như vậy, ta nhất định sẽ phát điên. Vì ghen mà thương tổn nàng, không bằng giúp ngươi sống thật tốt, để ngươi thay ta chăm sóc nàng.” (TNN: ôi thật cảm động a ~~ được mấy người yêu được như anh T\_T nếu Di Sa được như anh này thì đã quá tốt rồi =’=)

Nói xong những lời này, Minh Nguyệt Thịnh xoay người, đưa lưng về phía Phượng Thương, tiêu sái khoát tay áo. “Trở về đi! Không cần tiễn ta. Sau khi mọi chuyện xong xuôi nhớ phải có thưởng cho ta. Ta thích nhất rượu ngon lâu năm, nhớ chuẩn bị một trăm vò rượu ngon cho ta.”

Giọng nói của Minh Nguyệt Thịnh nhẹ nhàng rồi biến mất, Phượng Thương khẳng định người này giống như Mộ Dung Thất Thất nói, thực sự là quân tử. Không ngờ hắn có thể tiêu sái như vậy.

“Yên tâm đi. Rượu ngon ta không thiếu. Đến lúc đó ta cùng ngươi uống rượu, không say không về!”

Lời của Phượng Thương xa xa rơi vào tai Minh Nguyệt Thịnh, tuy rằng lời hắn đều nói về rượu ngon, nhưng Minh Nguyệt Thịnh biết, Phượng Thương đồng ý với hắn nhất định sẽ chăm sóc Mộ Dung Thất Thất cả đời. Như vậy, là đủ rồi……

Trong cung, sau khi Hoàn Nhan Nghị chết, vẻ mặt Hoàn Nhan Liệt có chút uể oải không phấn chấn.

Hoàn Nhan Hồng bị phế, nhốt ở Nam uyển, mà Hoàn Nhan Nghị lại chết trong tay Hạ Vân Tích, thoáng cái, hai người con trai đều không trông cậy được nữa, Hoàn Nhan Liệt nhất thời già đi rất nhiều.

Không có Hoàn Nhan Nghị, bách quan có người muốn thả Hoàn Nhan Hồng, để hắn tiếp tục làm thái tử. Nhưng phẩm hạnh của Hoàn Nhan Hồng, Hoàn Nhan Liệt sao không biết. Thái tử, đế vương tương lai, Hoàn Nhan Hồng không thể đảm nhiệm vị trí này, hắn không muốn dân chúng Bắc Chu quốc bởi sự lựa chọn của mình mà rơi vào ngọn lửa chiến tranh.

Để trống ngôi vị thái tử thực ra cũng không phải là chuyện tốt. Bởi vì chuyện của Hoàn Nhan Nghị, việc Hạ Vân Tích chết ở Bắc Chu quốc cũng làm cho Hoàn Nhan Liệt đau đầu. Nếu Đông Lỗ quốc không thuận theo không buông tha, thậm chí không tiếc vì thế phát động chiến tranh, thì đây là chuyện khiến người ta lo lắng.

Bên ngoài có rất nhiều lời đồn đại, nói người sau lưng hạ độc thủ là Phượng Thương, hắn không muốn cưới Hạ Vân Tích, nên vừa lúc mượn Hoàn Nhan Nghị một mũi tên trúng hai đích, trừ bỏ hai người.

Không có đối thủ Hoàn Nhan Nghị, Phượng Thương càng gần ngôi vị hoàng đế, nếu Đông Lỗ quốc muốn bởi vì chuyện Hạ Vân Tích mà phát binh, Phượng Thương vừa vặn lãnh binh xuất chinh, nắm quyền, cho dù Hoàn Nhan Liệt không muốn lập hắn làm thái tử, hắn cũng có thể khởi binh tạo phản……

Những lời này Hoàn Nhan Liệt nghe xong cũng không để trong lòng.

Phượng Thương tạo phản? Hoàn Nhan Liệt không tin. Mấy năm trước hắn đã cho Phượng Thương cơ hội tạo phản, đem quân binh Bắc Chu quốc đều giao cho Phượng Thương, đơn giản là muốn khơi mào mâu thuẫn giữa Phượng Thương và các hoàng tử của hắn, không ngờ Phượng Thương vẫn bình an, cũng không mạo phạm quân uy, điểm này so với con hắn giỏi hơn nhiều.

Nếu Phượng Thương muốn đoạt vị, toàn bộ quân Bắc Chu quốc đều ở trong tay hắn, đoạt vị là việc rất dễ dàng, căn bản không cần chờ cơ hội Đông Lỗ quốc xuất binh. Phượng Thương không cần, vì biết điều đó, Hoàn Nhan Liệt mới yên tâm như vậy, vừa hạ cổ vừa trọng dụng, vừa đánh vừa xoa.

Bất quá, gần đây Phượng Thương có chút khác thường. Dường như sau khi Mộ Dung Thất Thất xuất hiện, hắn vô dục vô cầu liền cải biến. Cho tới bây giờ Phượng Thương đối với bất kì ai cũng không để bụng, từ lúc gặp Mộ Dung Thất Thất liền đặc biệt để ý nàng.

Tuy rằng người ngoài cho rằng đây là chuyện không thể chấp nhận được, họ thân là huynh muội, nhưng trong lòng Hoàn Nhan Liệt lại chấp thuận và vô cùng ủng hộ.

Nếu có thể cho Phượng Thương kế thừa ngôi vị hoàng đế cũng không tệ. Trong lòng Hoàn Nhan Liệt nghĩ như vậy, chỉ là không nói cho ai biết. Chuyện này, hắn còn muốn cân nhắc cẩn thận, dù sao muốn truyền ngôi cho Phượng Thương, còn phải đối mặt với nguyên lão trong triều, phải làm thế nào mới tốt đây?

Thừa dịp Mộ Dung Thất Thất không ở đây, Hoàn Nhan Liệt đến Trường Thu Cung, đi tới mật thất thăm Hoàn Nhan Minh Nguyệt.

Không biết có phải do lâu rồi chưa đến hay không, mà Hoàn Nhan Liệt phát hiện Hoàn Nhan Minh Nguyệt so với trước kia càng đẹp hơn. Trước kia nàng nằm trên giường ngọc luôn có vẻ mặt lạnh lùng, hiện tại Hoàn Nhan Minh Nguyệt nhu hòa đi rất nhiều, làn da cũng sáng bóng hơn trước, càng ngày càng giống nàng trước khi hôn mê.

Chuyện này có liên quan tới Mộ Dung Thất Thất sao? Chẳng lẽ Hoàn Nhan Minh Nguyệt nghe được tiếng Mộ Dung Thất Thất nói chuyện, biết nữ nhi của nàng đã trở lại nên dần dần xuất hiện dấu hiệu sắp thức tỉnh? Xem ra Mộ Dung Thất Thất quả là tin vui với Hoàn Nhan Minh Nguyệt. Đứa con thất lạc lại tìm được, thật là chuyện tốt.

“Nguyệt nhi, có phải nàng sắp tỉnh rồi không? Có phải nàng sẽ tha thứ cho ca ca?” Hoàn Nhan Liệt kích động cầm lấy tay Hoàn Nhan Minh Nguyệt.

Tay nàng có độ ấm! Điều này làm cho Hoàn Nhan Liệt kinh ngạc. Mặc dù có giường ngọc giữ ấm, Hoàn Nhan Minh Nguyệt rơi vào trạng thái ngủ say nhưng nhiệt độ cơ thể của nàng luôn thấp hơn người thường, mà hiện tại Hoàn Nhan Liệt cảm nhận được trên người Hoàn Nhan Minh Nguyệt nhiệt độ giống cơ thể bình thường, điều này làm cho hắn thật kích động.

“Thật tốt quá! Thật tốt quá!”

Hoàn Nhan Liệt kích động kêu lên, thấy trên mặt có chút ướt, hắn sờ tay mới phát hiện mình đang khóc. Hắn đợi nhiều năm như vậy, mong mỏi nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng đợi được Hoàn Nhan Minh Nguyệt, thật tốt quá.

“Thái y, Kính Đức, truyền Thái y!” Hoàn Nhan Liệt kích động muốn Kính Đức đi tìm Thái y bắt mạch cho Hoàn Nhan Minh Nguyệt, may là Kính Đức còn vẫn duy trì lý trí, vội vàng ngăn Hoàn Nhan Liệt. “Hoàng Thượng, người muốn Thái y tới chuẩn bệnh? Nếu Thái y biết Minh Nguyệt công chúa còn sống, người tính làm sao?”

Lời Kính Đức nói giống như gáo nước lạnh, khiến Hoàn Nhan Liệt đang kích động bừng tỉnh.

Đúng vậy! Ở Bắc Chu quốc, mọi người đều biết Hoàn Nhan Minh Nguyệt là một người đã chết. Nếu nàng một lần nữa xuất hiện trước mắt mọi người, chuyện gì sẽ xảy ra? Hoàng thái hậu Đông Phương Lam ở Cẩm Huyền cung cũng sẽ không bỏ qua cho hắn, nhất định đem chuyện tình năm đó tra ra manh mối.

“Không được! Không thể như vậy!” Vì chuyện của Hoàn Nhan Minh Nguyệt, hắn đã giết không ít người. Hiện tại Hoàn Nhan Minh Nguyệt sắp tỉnh lại, hắn không thể lại giết người. Nên vì nàng tích đức, còn phải cầu phúc vì Hoàn Nhan Minh Nguyệt. Nàng nguyện ý thức tỉnh, ít nhất cho thấy nàng không còn oán hận hắn như trước kia nữa.

Tưởng tượng mình có thể được Hoàn Nhan Minh Nguyệt tha thứ, khối đá đè nặng trong lòng Hoàn Nhan Liệt mười sáu năm kia đã nhẹ đi rất nhiều. Tâm tình bị ảnh hưởng vì chuyện Hoàn Nhan Hồng cùng Hoàn Nhan Nghị cũng tốt hơn.

Nhìn nét mặt Hoàn Nhan Minh Nguyệt toả sáng, Hoàn Nhan Liệt càng cảm thấy Mộ Dung Thất Thất là người tạo phúc cho phụ mẫu, tuy rằng phụ thân Phượng Tà của nàng đã mất, nhưng Hoàn Nhan Minh Nguyệt đã có chuyển biến tốt hơn nhiều rồi. Xem ra, Mộ Dung Thất Thất là quý nhân của hắn.

Vốn Hoàn Nhan Liệt còn do dự vì ngôi vị hoàng đế, nay trong lòng đã quyết định. Phượng Thương phong Mộ Dung Thất Thất làm hoàng hậu, đây là kết cục tốt nhất. Mà hắn đợi sau khi Hoàn Nhan Minh Nguyệt tỉnh lại sẽ mang nàng rời khỏi đây, bắt đầu cuộc sống mới.

## 103. Chương 110 : Thức Tỉnh

Hoàn Nhan Liệt cao hứng, tâm tình của Kính Đức cũng khá rất nhiều. những năm này đi theo bên người hoàng thượng, nhìn ngài ấy công việc bề bộn, vô luận là ưu điểm hay khuyết điểm, thành hay bại, thị phi đúng sai, Kính Đức cũng không dám vọng tưởng đánh giá. Điều hắn hy vọng duy nhất, chính là hoàng thượng mỗi ngày có thể nay vui vẻ như hôm vậy, làm nô tài , tự nhiên đều mong muốn chủ tử được tốt.

Dạ Minh Châu trên vách tường , nhẹ nhàng tỏa ra ánh sáng, chiếu lên khuôn mặt tươi cười của Hoàn Nhan Liệt. Đột nhiên, Hoàn Nhan Liệt cúi đầu, tiến tới trên người Hoàn Nhan Minh Nguyệt nhìn kỹ một lần, lông mày hắn nhíu chặt lại.

“Kính Đức, có người đã tới đây.” Không giống với sự kích động cùng vui vẻ mới vừa rồi, vẻ mặt Hoàn Nhan Liệt lúc này trở nên ngưng trọng và nghiêm túc.

Tóc của Hoàn Nhan Minh Nguyệt thật chỉnh tề, rõ ràng là đã bị tỉ mỉ cắt tỉa qua. Mặc dù lúc trước mỗi lần tới đây hắn cũng cắt tóc chảy đầu cho Hoàn Nhan Minh Nguyệt, nhưng mà Hoàn Nhan Liệt nhớ rõ, lần trước chảy đầu cho Hoàn Nhan Minh Nguyệt, hắn cũng không có lựa chọn cây trâm cài đầu khảm nạm hồng ngọc này.

Hơn nữa, ở bên trong châu báu đồ trang sức hắn chuẩn bị cho Hoàn Nhan Minh Nguyệt, cũng không có cây trâm hồng ngọc này. Hôm nay, trên mái tóc của Hoàn Nhan Minh Nguyệt lại cài một cây trâm đậu đỏ, làm cho đôi mày anh tuấn của Hoàn Nhan Liệt nhíu lại thành một sợi dây thừng.

Rốt cuộc là người nào tiến vào? Là ai đã đến nơi này? Hoàn Nhan Liệt đứng dậy, nhìn quanh bốn phía địa cung.

Vẫn bình thường giống như trước, không có bất kỳ khác biệt nào, dù là ánh mắt thường nhìn nơi đây, cũng không phát hiện được có dấu vết người đã tới đây. Vậy thì cây trâm hồng ngọc kia từ đâu mà đến? Chẳng lẽ từ không trung biến ra sao?

Vô tình ánh mắt của Hoàn Nhan Liệt rơi vào cái nơ con bướm ở trên áo khoác của Hoàn Nhan Minh Nguyệt, mới vừa rồi trong lòng còn có bối rối, giờ phút này toàn bộ đã biến mất.

Cách hắn kết nơ bướm không phải như thế! Cái kết này đã bị sửa một lần. Nhất định là có người đã tới đây. Có người đến địa cung, thấy được Hoàn Nhan Minh Nguyệt. Nhất định là vậy.

Lúc này, miệng của Hoàn Nhan Liệt khẽ giật, vẻ mặt cũng trở nên dử tợn hơn. Khu vực riêng tư của hắn đã bị người khác phát hiện, bí mật của hắn bị biết, mà người trong cuộc là hắn lại không một chút hay biết gì! Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Người này rốt cuộc là người nào? Hắn và Hoàn Nhan Minh Nguyệt có quan hệ gì? Chẳng lẽ hắn muốn mang Minh Nguyệt đi sao?

“Bệ hạ, bệ hạ. . . . . .” Nhận thấy được Hoàn Nhan Liệt khác thường, Kính Đức vội vàng đi lên trước.

“Kính Đức, ngươi nói xem, là ai đã tiến vào đây?” Hoàn Nhan Liệt quay mặt sang, trong tay đang cầm cây trâm hồng ngọc, hướng Kính Đức quơ quơ. Khi thấy vẻ mặt kinh khủng của Hoàn Nhan Liệt, trái tim Kính Đức Tâm”Lộp bộp” một cái.

Dường như, trước đây hắn đã từng nhìn thấy Hoàn Nhan Liệt như vậy, là ở chiến dịch Nhạn Đãng sơn.

Tuy đã cách mười sáu năm, Kính Đức vẫn người tinh tường nhớ được đêm đó Hoàn Nhan Liệt là như thế nào điên cuồng đến làm cho người sợ! Hôm nay, này một chi nho nhỏ đậu đỏ sai, lần nữa đem Hoàn Nhan Liệt chọc giận, để cho Kính Đức trong lòng không khỏi niệm một tiếng”Bồ Tát phù hộ” , chẳng lẻ mười sáu năm trước thảm án lại muốn tái diễn? Ngàn vạn không nên như vậy!

“Bệ hạ, trường Thu Cung là trấn quốc công chúa ở, người xem, có phải nên hỏi nàng một chút hay không?”

“Không phải là nàng!” Hoàn Nhan Liệt lắc đầu, “Nếu như Thất Thất biết mẹ nàng còn sống, biểu hiện sẽ không bình tĩnh như vậy. Đậu đỏ, tương tư đậu, là nam nữ dùng để đưa tình diễn ý , Thất Thất cũng sẽ không đưa tương tư đậu cho Minh Nguyệt. . . . . .”

Nghe Hoàn Nhan Liệt phân tích, Kính Đức gật đầu, “Bệ hạ, ngài nói đúng! Nô tài ngu dốt, nô tài không biết là người nào để lại trâm đậu đỏ này!”

“Là nam nhân!” Hoàn Nhan Liệt nắm trâm đậu đỏ khẳng định nói.

Đậu đỏ nhất tương tư, người thương nhớ Hoàn Nhan Minh Nguyệt như vậy, trừ hắn ra, còn ai vào đây chứ? Khi Hoàn Nhan Minh Nguyệt còn sống người ái mộ đông đảo, chẳng lẽ trong những người này không ai biết Hoàn Nhan Minh Nguyệt còn sống sao? Hắn là ai vậy? Làm cách nào lẫn được vào hoàng cung ? Tại sao lại trốn vào trường Thu Cung chứ?

Suy nghĩ thật lâu, Hoàn Nhan Liệt cũng không tìm được đáp án, chỉ có thể tạm thời đem trâm đậu đỏ cẩn thận từng li từng tí, theo như nguyên dạng cắm vào trong mái tóc đen của Hoàn Nhan Minh Nguyệt.

“Kính Đức, trẫm muốn ngươi tự mình đi điềi tra cung nhân Trường Thu Cung, xem có vấn đề gì không?”

“Dạ” Kính Đức dự cảm, có một cuộc bão táp sắp xảy ra, nhưng hắn chẳng qua chỉ là nô tài của Hoàn Nhan Liệt, không có quyền ngăn cản bất cứ chuyện gì, chỉ có thể dựa theo Hoàn Nhan Liệt nói mà đi làm.”Vậy, chổ công chúa có tra không?”

“Không cần! Không nên động đến người của Thất Thất.” Hoàn Nhan Liệt suy nghĩ một chút, “Nếu như cung nhân không có vấn đề, thì đổi lại một nhóm người . . . . . . Nhất định phải đem cái người này tìm được! Trẫm muốn nhìn xem hắn rốt cuộc là người nào!”

Lúc nói lời này, Hoàn Nhan Liệt nắm quả đấm thật chặt . Nhiều năm như vậy, Hoàn Nhan Minh Nguyệt vẫn là bảo bối của một mình hắn, hiện tại lại nhiều ra một người như thế, khiến hắn phải khẩn trương. Nếu như mục đích cuối cùng của người này là mang Hoàn Nhan Minh Nguyệt đi, thì hắn nên làm cái gì bây giờ? Không được! Hắn không thể để cho chuyện như vậy xảy ra.

“Minh Nguyệt, ta sẽ không để cho bất luận kẻ nào dẫn muội đi ! Ta sẽ vẫn bảo vệ muội!” đầu của Hoàn Nhan Liệt lại dán tại ngực của Hoàn Nhan Minh Nguyệt, nghe tiếng tim đập chậm rãi của nàng.”Ta sẽ không uội đi !”

Hoàn Nhan Liệt rời đi Trường Thu Cung không lâu, Mộ Dung Thất Thất trở về hoàng cung. Tô Mi cùng Tố Nguyệt đem chuyện Hoàn Nhan Liệt đi địa cung nói cho Mộ Dung Thất Thất biết, làm cho tim nàng khẩn trương lên, “Phụ thân ta đâu? Hoàng thượng có phát hiện phụ thân ta không?”

“Tiểu thư, Đại tướng quân rất tốt! Hoàng thượng tới lúc hai người vừa đi, tướng quân không có đụng phải hoàng thượng.”

Nghe Tô Mi nói như vậy, Mộ Dung Thất Thất gật đầu, thở phào nhẹ nhỏm. Nàng không lo lắng Hoàn Nhan Liệt sẽ đối với Phượng Tà làm gì, ngược lại nàng sợ Phượng Tà nhìn thấy Hoàn Nhan Liệt, dưới cơn nóng giận không kìm chết được sẽ giết Hoàn Nhan Liệt.

Cổ độc trên người Phượng Thương còn không có giải, Hoàn Nhan Liệt không thể chết được. Không biết Hoàn Nhan Liệt có phát hiện trên mặt đất Cung Lí khác thường hay không, nếu như hắn biết Hoàn Nhan Minh Nguyệt bị người ta phát hiện, có thể làm ra chuyện cực đoan gì không?

Mộ Dung Thất Thất đang phỏng đoán, nhưng rất nhanh liền có đáp án. Không có hai ngày, Tố Nguyệt báo lại chuyện Trường Thu Cung đã đổi người mới cho Mộ Dung Thất Thất biết, chính nàng cũng phát hiện Trường Thu Cung bỗng có thêm nhiều cao thủ.

Xem ra, Hoàn Nhan Liệt rốt cục đã phát hiện ra vấn đề, chuyện mà bọn họ lo lắng đã xảy ra nhanh hơn dự định. . . . . .

“Thất Thất, như thế nào? Mẹ con lúc nào sẽ tỉnh?” Trong địa cung, Phượng Tà lo lắng nhìn Mộ Dung Thất Thất. Trong khoảng thời gian này hắn vẫn phụng bồi Hoàn Nhan Minh Nguyệt, cũng dựa theo lời của Mộ Dung Thất Thất cùng Tấn Mặc mà đem chén thuốc phối trí đút cho Hoàn Nhan Minh Nguyệt uống.

So sánh với lúc trước, tốc độ tim đập của Hoàn Nhan Minh Nguyệt càng ngày càng giống như người bình thường, khí sắc trên mặt cũng khá rất nhiều, Mộ Dung Thất Thất thu tay lại, để cho tấn Mặc kiểm tra lần nữa, Tấn Mặc giữ mạch một lúc, cuối cùng gật đầu.

“Ta nghĩ cách thời gian công chúa chóng tỉnh lại, hẳn không xa lắm. Các cơ năng cùng khắp mọi mặt trong thân thể Công chúa cũng đã khôi phục không khác người bình thường lắm, nếu như tiếp tục như vậy nữa, công chúa nhất định sẽ tỉnh lại rất nhanh.”

“Phụ thân, không cần lo lắng, thân thể của nương rất tốt. Kết luận của con cùng đại sư huynh giống nhau, hẳn là cách không bao xa nữa.”

Nghe Mộ Dung Thất Thất cùng Tấn Mặc nói…, Phượng Tà kích động dị thường.

“Thật tốt quá! Thật tốt quá!” giọng nói của Phượng Tà có chút run rẩy, hắn quá kích động nên không biết nói cái gì cho phải, đến khi cảm giác được trong mắt ấm áp, Phượng Tà vội vàng quay mặt qua một bên, lau nước mắt một cái, sau đó làm bộ như không có chuyện gì.

“Phụ thân, ngài yên tâm, Nương nhất định sẽ tỉnh lại, hai người nhất định sẽ hạnh phúc !”

Trong khoảng thời gian chung đụng với nhau, từ trong lòng Mộ Dung Thất Thất đã đón nhận người phụ thân này, để cho Hoàn Nhan Minh Nguyệt cùng Phượng Tà đoàn tụ, là tâm nguyện lớn nhất của Mộ Dung Thất Thất.

” Phụ thân, địa đạo ở phía dưới còn hai ngày nữa là có thể đả thông, đến lúc đó ngài nên từ chổ của con đi vào địa cung . Hoàn Nhan Liệt đã theo dõi nơi này, trước khi Nương còn chưa tỉnh dậy, chúng ta phải cố chịu đựng a! Con hiện tại lo lắng nhất chính là Nương, chỉ cần Nương bình yên vô sự, mọi chuyện đều sẽ dễ dàng hơn”

Mộ Dung Thất Thất nói những thứ này, Phượng Tà cũng hiểu, “Con yên tâm, ta sẽ không vọng động. Cổ độc trên người Thương Nhi còn không có giải, ta sẽ không giết Hoàn Nhan Liệt ! Chỉ cần mẹ con có thể thức tỉnh, thì so sánh với cái gì cũng tốt hơn. Hiện tại trong lòng ta người quan trọng nhất, chính là Nương con!”

Phượng Tà cố ý muốn lưu lại phụng bồi Hoàn Nhan Minh Nguyệt, Mộ Dung Thất Thất cùng tấn Mặc chỉ có thể để cho hắn ở lại. Hai người trở lại trên mặt đất, đột nhiên Tấn Mặc mở miệng nói, “Sư muội, nếu như công chúa tỉnh lại, quên mất tất cả, phụ thân muội có thể tiếp nhận sao?”

“Sư huynh, huynh nói thế là ý gì?” Nghe lời nói của Tấn Mặc…, Mộ Dung Thất Thất có chút kinh ngạc.

“Lúc ta tự mình kiểm tra cho công chúa, ta phát hiện sau ót của công chúa từng bị thương nặng, máu bầm tụ lại ở não phía sau, hơn nữa công chúa bị hôn mê, huyết mạch không lưu thông, cho nên này khối máu bầm trước giờ còn không có tan đi.”

“Ta nhớ được sư phụ từng nói, não bộ có máu bầm, sẽ dẫn phát một loạt di chứng, trong đó một chứng là mau quên. Ta lo lắng nương của muội cho dù tỉnh lại, bởi vì có máu bầm đè lên đại não, nên sẽ không nhớ rõ rất nhiều chuyện, bao gồm muội, bao gồm, Đại tướng quân.”

Tấn Mặc nói máu bầm, lúc trước Mộ Dung Thất Thất cũng phát hiện, chẳng qua là không có làm trò nói ra trước mặt Phượng Tà thôi, sợ hắn nhất thời nửa khắc sẽ chịu không được.

“Sư huynh, những gì huynh nói ta cũng biết rõ, cho nên ta ở trong chén thuốc bỏ thêm thuốc tan bầm thông máu, hy vọng có thể có một chút trợ giúp. Vạn nhất nương ta tỉnh lại, thần kinh não bị máu bầm đè, mà xuất hiện chứng mất trí nhớ trong thời gian ngắn, ta nghĩ thông qua dược vật, cùng phụ trợ của trị liệu châm cứu, máu bầm hẳn là sẽ từ từ tan đi, nên đây chỉ là thời gian vấn đề thôi.”

“Ừ! Muội có tâm lý chuẩn bị trước như vậy là rất tốt. Ta chủ yếu chỉ lo lắng Đại tướng quân. Trong khoảng thời gian này, tướng quân vì chuyện của công chúa đã gầy gò không ít, nếu như công chúa tỉnh lại, mà không nhớ được hắn, ta sợ tướng quân không chịu nổi. Cho nên, nếu như có cơ hội tốt, muội hãy tự mình nói với hắn một chút bệnh tình của công chúa, để tránh đến lúc đó chuyện xảy ra đột ngột, tướng quân sẽ chịu đựng không được, mà xảy ra vấn đề ngoài ý muốn.”

“Dù sao, dựa theo tình huống bây giờ đi xuống, đã đến thời kỳ mấu chốt mà công chúa khôi phục, vấn đề giữa các ngươi cùng hoàng thượng cũng nên sớm đối mặt. . . . . . Ta không hy vọng bởi vì chuyện của các người, mà ảnh hưởng tới Vương gia, ngươi cũng biết, Vương gia bị cổ độc hành hạ nhiều năm như vậy, cơ hội lần này đối với Vương gia mà nói là vô cùng hiếm thấy.”

Tấn Mặc vòng một vòng lớn, rốt cục đã trở lại vấn đề chính. Thì ra, hắn lo lắng nhiều nhất vẫn là Phượng thương. Điều này cũng làm cho tâm tình của Mộ Dung Thất Thất buông lỏng rất nhiều. Bên cạnh Phượng thương có thể có người quan tâm hắn như vậy, thật là quá tốt.

“Sư huynh, ta sẽ không bởi vì chuyện của phụ mẫu mà quên Vương gia, càng sẽ không vì thân tình mà bỏ qua tình yêu!”

“Vậy thì tốt. Hi vọng sư muội nhớ kỹ lời ngươi nói! Vương gia là bệnh nhân của ta, ta nhất định sẽ đối với bệnh nhân của mình đem hết toàn lực ra”

“Đang nói gì đấy?” Đang lúc ấy thì Phượng thương hạ triều, đi tới Trường Thu Cung, nhìn thoáng một cái đã nhìn thấy Mộ Dung Thất Thất cùng Tấn Mặc đang nói chuyện phiếm, còn nghe thấy”Vương gia” … hai chữ, cho nên tò mò lên tiếng hỏi.

“Không có gì!” Tấn Mặc cùng Mộ Dung Thất Thất trăm miệng một lời hồi đáp.

“Chậc chậc!” Thấy đôi sư huynh muội này ăn ý như vậy, Phượng Thương không nhịn được mà ngó chừng Tấn Mặc cùng Mộ Dung Thất Thất thật lâu.”Bình thời sư huynh muội các người không phải bất hòa hay sao? Hôm nay lại nhất trí một đường, xem ra, nhất định là có cái gì đó gạt ta.”

“Vương gia muốn biết, hỏi sư muội tốt lắm!”

Tấn Mặc lòng bàn chân nhất lên, trực tiếp mở miệng, Phượng Thương nhân cơ hội đem Mộ Dung Thất Thất kéo vào trong ngực, bàn tay to ở bên hông Mộ Dung Thất Thất gãi gãi, chọc cho Mộ Dung Thất Thất liên tục cầu xin tha thứ, “Thật là nhột! Không nên cong ngứa ta, ngứa quá a! Ha ha ha!”

Nghe Mộ Dung Thất Thất phát ra tiếng cười thanh thúy như chuông bạc, nhìn lại trên mặt nàng cười đến rực rỡ, tâm tình Phượng thương cũng rất tốt, “Nói hay không! Không nói ta liền tiếp tục cong!”

“Không được không được, ta thẳng thắn, ta nói, ta nói!”

Cung nhân của Trường Thu Cung tựa hồ cũng đã thành thói quen tình cảm khác hẳn với thường nhân của đôi huynh muội này rồi, chỉ có những người nằm vùng gần đây mới bị đưa vào, thấy Nam Lân vương cùng Trấn Quốc công chúa chơi đùa như vậy, đều cảm thấy kinh ngạc ở trong lòng. Huynh muội mà thân mật như thế, thật sự có chút làm trái với lễ giáo. . . . . .

Sau khi cười xong, Mộ Dung Thất Thất lôi kéo tay của Phượng thương đi vào trong phòng, cùng hắn nói chuyện của Hoàn Nhan Minh Nguyệt, cùng với một ít lời nói của Tấn Mặc.

Thấy tiểu tử Tấn Mặc này lại nói như vậy Mộ Dung Thất Thất, lông mày của Phượng thương chau lên, “Tấn Mặc càng ngày càng lề mề rồi! Xem ra cần thiết phải tìm một chút chuyện cho hắn làm, để hắn không cần nói lời không hữu ích.”

“Thương, sư huynh là vì ngươi tốt đó. Chàng biết không, sư huynh nói với ta như vậy, từ đáy lòng ta rất cao hứng! Sư huynh mặc dù lời nói ác độc một chút, làm việc Lãnh Mạc một chút, nhưng mà sư huynh đối với chàng vô cùng trung thành. Bên cạnh chàng có thể có một bằng hữu ủng hộ chàng như thế, khiến ta rất vui vẻ! Rồi hãy nói, lời của cũng sư huynh nói rất đúng. Cơ hội khó có được, có thể giải khai cổ độc trên người của chàng, tất nhiên không còn gì tốt hơn nữa.”

Nghe giọng nói ngọt ngào nhu hòa của tiêu nha đầu trong ngực, Phượng Thương đưa tay vén tóc của nàng.

“Nhạc phụ nhạc mẫu là thân nhân của nàng, nàng để ý đến bọn họ là chuyện đương nhiên. Huống chi tình huống bây giờ của nhạc mẫu như thế, cần phải trị lành cho nhạc mẫu, để một nhà các người được đoàn tụ, đây mới là chuyện quan trọng nhất. Cổ độc của ta, gấp không được. Ta muốn chờ sau khi nhạc mẫu tỉnh lại, động thủ lần nữa. Chờ xử lý tốt những chuyện này, người một nhà chúng ta rời xa những thứ trần thế hỗn loạn này, trải qua cuộc sống tự do tự tại, nàng nói xem có tốt không?”

“Tốt!” nằm ở trong ngực Phượng thương, nghe tiếng tim đập mạnh mẽ của hắn, Mộ Dung Thất Thất cảm thấy đặc biệt thỏa mãn. Nàng đã sớm muốn rời khỏi những thứ quyền lực phân tranh, trải qua cuộc sống tự do tự tại, lời nói của Phượng Thương…, cũng là suy nghĩ trong lòng nàng.

Phượng thương cùng Mộ Dung Thất Thất không biết là, ở một mặt khác trong kinh thành, có một người tên là Di Sa, đang điên cuồng tìm kiếm tung tích của Mộ Dung Thất Thất.

Mộ Dung Thanh Liên bị giam ở trong phòng hai ngày nay vừa đói lại khát, cách Hạ Tuyết tra hỏi là điều nàng chưa từng trải qua . Không cho ăn cũng không cho uống, ngay cả khi nàng nghĩ khép hờ đôi mắt cũng sẽ bị Hạ Tuyết ra đòn hiểm, loại thẩm vấn đè nén này đối với Mộ Dung Thanh Liên mà nói quả thực là hành hạ thống khổ nhất.

Di Sa muốn tìm được muội muội của hắn là Y Liên, Y Liên là ai, lúc trước Mộ Dung Thanh Liên căn bản là không biết. Chỉ chờ nàng nhớ lại chút ít chuyện xảy ra trong Thất trọng tháp, Mộ Dung Thanh Liên bỗng nhiên có một ý nghĩ, Mộ Dung Thất Thất có thể là người Di Sa muốn tìm.

Mặc dù ý nghĩ này có chút hoang đường, nhưng trực giác của Mộ Dung Thanh Liên cũng nói cho nàng biết đúng là như thế.

Ở Thất trọng Tháp, mỗi lần gặp phải vấn đề khó khăn, cũng là Mộ Dung Thất Thất giải quyết vấn đề, mỗi lần không cách nào thông qua, cũng là Mộ Dung Thất Thất nghĩ tới biện pháp. Nếu di Sa đã nói, Thất trọng tháp là một khảo nghiệm, mà cũng là kiểm tra, người có thể thông qua, thì cơ hội là Y Liên sẽ lớn hơn rất nhiều.

Nói đi nói lại, bọn họ có thể thông qua khảo nghiệm của Thất Trọng tháp , cũng là nhờ phúc của Mộ Dung Thất Thất. Mà nàng bị rơi vào hoàn cảnh hiện giờ, cũng là do Mộ Dung Thất Thất ban tặng. Nếu không phải nàng là người thứ nhất xông lên tầng thứ bảy, có lẽ cũng sẽ không bị Di Sa dẫn tới nơi này bị hành hạ như vậy.

Trên người Mộ Dung Thanh Liên truyền đến đau đớn, làm cho đầu óc nàng càng thanh tỉnh thêm. Nàng càng nghĩ, càng thấy được trực giác của mình đúng, nếu như thất trọng tháp là phương pháp Di Sa phân rõ ai là Y Liên, vậy Mộ Dung Thất Thất có thể thông qua khảo nghiệm nặng nề này thì có thể khẳng định nàng chính là Y Liên!

Mộ Dung Thanh Liên mặc dù không rõ ràng lắm Di Sa cùng Mộ Dung Thất Thất rốt cuộc là có quan hệ gì, nhưng khi Di Sa nói đến hai chữ này, trên mặt mày đều là sủng nịch đối với Y Liên, cử chỉ này không lừa được người khác.

Tại sao Mộ Dung Thất Thất lại có mệnh tốt như vậy chứ? Trước đây làm phế vật nhiều năm, cũng nhờ cuộc thi Tứ quốc tranh bá mà phóng ra hào quang, cuối cùng lại nhanh chóng biến hóa thành Trấn Quốc công chúa của Bắc Chu quốc. Trời giáng vận cức chó như vậy, tại sao phải rơi vào trên người Mộ Dung Thất Thất?

Lúc trước Nam Lân vương Phượng thương bị nàng ta mê muội điên đảo, sau đó Long Trạch Cảnh Thiên cũng không phải nàng thì không lập gia đình. Lúc này, còn có người như Di Sa chung tình với nàng, chẳng lẽ trời cao cứ thiên vị như vậy, đem tất cả tốt đều cho Mộ Dung Thất Thất sao?

Nhìn thái độ Di Sa đối với Y Liên, nhược Mộ Dung Thất Thất thật sự là Y Liên, hắn nhất định sẽ đem Mộ Dung Thất Thất nâng đến trời.

Tại sao Mộ Dung Thất Thất tạo nghiệt, lại bắt mình tới gánh chịu những thứ hậu quả này? Tại sao nàng phải ở chỗ này bị Hạ Tuyết đánh ình đầy thương tích, thừa nhận nổi khổ da thịt, mà Mộ Dung Thất Thất thì lại có thể nhận được Di Sa thương yêu? Tại sao phải như vậy?

Sau khi nghĩ thông suốt những chuyện này, Mộ Dung Thanh Liên đã vào lúc Hạ Tuyết “Xem” Thất trọng tháp, cố ý làm một chút điều chỉnh. Những thứ việc làm của Mộ Dung Thất Thất, đại đa số cũng bị Mộ Dung Thanh Liên sắp đặt lại trong trí nhớ của Bạch Ức Nguyệt. Nàng không thể để cho Mộ Dung Thất Thất hạnh phúc mà sống như vậy.

Mặc dù tính cách Di Sa có chút biến thái, nhưng mỗi lần hắn nhắc tới”Y Liên”, trong mắt đều chứa sự ôn nhu mà Mộ Dung Thanh Liên chưa từng thấy qua trước đây. Mộ Dung Thất Thất đã lấy được hạnh phúc rất nhiều nhiều … Nàng sẽ không để cho huynh muội bọn họ biết nhau. Đây. . . . . . Coi như là sự trả thù của nàng đối với Mộ Dung Thất Thất , cũng là trả thù đối với Di Sa.

Trải qua một ngày hai đêm cẩn thận thẩm vấn, Hạ Tuyết cầm trong tay một xấp giấy thật dầy đặt ở trước mặt Di Sa.

“Công tử, căn cứ theo lời Mộ Dung Thanh Liên, thì lần trận chung kết này trừ nàng ra, còn có ba nữ tuyển thủ. Theo thứ tự là Bạch Ức Nguyệt Tây kỳ quốc, Phượng Thất Thất của Bắc Chu quốc và nha hoàn Tô Mi của Phượng Thất Thất. Đúng lúc chính là, ba người này ở thời điểm trận chung kết đều đánh bại đối thủ. Dựa theo tin tức Mộ Dung Thanh Liên tiết lộ mà phân tích, Bạch Ức Nguyệt rất có khả năng là người ngài muốn tìm”

“A?”

Di Sa không có tiếp tục xuống hỏi nữa, ngược lại tỉ mỉ đem ghi chú của Hạ Tuyết về lời nói của Mộ Dung Thanh Liên từ đầu tới đuôi nhìn một lần.

“Cộp cộp ——” ngón tay của Di Sa nhẹ nhàng mà gõ lên tay nắm của xe lăn, đây là động tác quen thuộc của Di Sa, Hạ Tuyết biết công tử nhà mình đang suy tư vấn đề, cho nên chỉ cung kính đứng ở một bên, mà không mở miệng nói chuyện, sợ quấy rầy suy nghĩ của Di Sa .

“Đi hỏi Mộ Dung Thanh Liên, ba nữ nhân này ở trận chung kết đã dùng vũ khí gì.” Di Sa híp mắt, “Bắt nàng vẽ ra !”

Không mất bao lâu, Hạ Tuyết liền cầm ba tờ giấy đi đến.”Công tử, Bạch Ức Nguyệt dùng là bảo kiếm, vũ khí Phượng Thất Thất dùng là một đoạn Hồng sa, vũ khí của Tô Mi thì thật quái dị ——”

Nghe Hạ Tuyết nói quái dị, thì nhận lấy ba tờ giấy, rồi nhìn lướt qua.”Phái người đi thăm dò Bạch Ức Nguyệt cùng Tô Mi. Vũ khí của Tô Mi rất là quái dị, thì điều tra thêm vũ khí của nàng là từ chỗ nào làm được.”

“Dạ! vậy Mộ Dung Thanh Liên, làm sao bây giờ?” Hạ cẩn thận hỏi.

“Cho nàng thống khoái một chút!” Lúc nói lời này, trên mặt Di Sa rõ ràng viết bốn chữ “Trở mặt vô tình”. Người không có giá trị lợi dụng, cũng không có ý nghĩa tồn tại nữa, đây là phương châm từ trước đến nay của hắn.

“Dạ ——”

Khi Mộ Dung Thanh Liên ngủ say thời điểm, chợt nghe tiếng cửa”Kót két” mở ra. Đại khái là do ở trong lao bị hành hạ đã lâu, cho nên vô luận nàng có ngủ say cỡ nào, chỉ cần nghe được thanh âmđội trưởng nhà lao mở xiềng xích ra, là nàng sẽ thức tỉnh. Hiện tại bản thân, mặc dù đã lâu cũng không có chợp mắt qua, nhưng sau khi nghe thấy tiếng, nàng tự nhiên sẽ phản xạ có điều kiện, mà mở mắt.

Người tiến vào là Hạ Tuyết, vẫn là gương mặt lạnh lùng như cũ .

“Những gì ta biết, ta đều nói cho các ngươi biết cả rồi!” gương mặt Mộ Dung Thanh Liên sưng giống như đầu heo, vốn có đôi mắt to xinh đẹp, nhưng bởi vì gương mặt sưng vù lên, mà bị ép chặt thành một đường kẻ nhỏ.

“Van cầu các ngươi, thả ta đi! Ta biết ta sai lầm rồi, không nên giả mạo thân phận Y Liên lừa gạt các ngươi, ta thật biết sai rồi!”

“Đã muộn!” Không đợi Mộ Dung Thanh Liên nói xong, Hạ Tuyết lắc mình xuất hiện ở phía sau Mộ Dung Thanh Liên, trong tay có thêm một cái sợi dây, xiết thật chặc cái cổ mãnh khảnh của Mộ Dung Thanh Liên.

“Khụ khụ!” Cảm giác được sát khí trên người đối phương, Mộ Dung Thanh Liên liền né tránh, hai tay cố gắng lôi sợi dây, muốn đem nó từ trên cổ mình kéo xuống.”Cứu. . . . . . Cứu mạng. . . . . .”

“Ngươi vô tội , nhưng ngươi không nên đắc tội với công tử. Nhớ kỹ, kiếp sau nhất định phải đầu thai vào nhà người tốt!” Môi của Hạ Tuyết tiến đến gần lỗ tai của Mộ Dung Thanh Liên, tiếng nói lạnh lẽo dằng dặc truyền đến trong tai Mộ Dung Thanh Liên , phảng phất như đang tuyên cáo tử vong của nàng.

“Không! Cứu mạng. . . . . .”

Ta không muốn chết! Ta không cam lòng! Ta không muốn chết như vậy đâu!

Mặc dù Mộ Dung Thanh Liên thật lâu rồi không có ăn gì, hơn nữa bị Hạ Tuyết hành hạ một ngày hai đêm, nhưng trong lúc khẩn yếu này, dục vọng cầu sinh trước nay chưa từng có bỗng trỗi dậy.

Ta không muốn chết! Ta còn trẻ tuổi! Ta thật không muốn chết! Mộ Dung Thanh Liên cắn răng, hai tay thật chặc bấu lấy sợi dây trên cổ.

“Đừng vùng vẫy! Công tử nói, ngươi phải chết!” Hạ Tuyết chợt buông tay, ngay lúc Mộ Dung Thanh Liên cho là mình được cứu trợ, ai ngờ ngay thời điểm Hạ Tuyết buông tha mình , thì trên lưng đột nhiên bị đau. Thì ra Hạ Tuyết đã đánh một chưởng vào sống lưng của Mộ Dung Thanh Liên, nàng còn khôngkịp lên tiếng, liền trực tiếp hôn mê rồi.

Đang lúc Hạ Tuyết còn muốn xuất thủ , một viên cầu bị ném liễu đi vào, một trận sương khói tản ra , Hạ Tuyết vội vàng che miệng. Chờ sương khói tan đi, Mộ Dung Thanh Liên ở trước mặt nàng đã không thấy!

Không biết qua bao lâu, Mộ Dung Thanh Liên chậm rãi tỉnh lại, lại phát hiện mình là ở trên một chiếc xe ngựa. Người bên cạnh nàng có biết, chính là Già Lam.

“Đừng nói chuyện!” Thấy Mộ Dung Thanh Liên sợ hãi, Già Lam vội vàng đưa tay đở lấy nàng.”Ngươi bị thương, cần an dưỡng.”

Lúc trước bị Di Sa trêu chọc giống như con khỉ, để cho ánh mắt Mộ Dung Thanh Liên nhìn Già Lam bây giờ cũng trở nên không giống với lúc trước. Chẳng lẻ, Già Lam cũng có âm mưu gì sao? Đúng rồi! Già Lam cùng Di Sa là một nhóm, nói không chừng đây cũng là khảo nghiệm mới của Di Sa! Di Sa lại đang đùa giỡn với nàng!

Nghĩ đến những chuyện mình phải chịu đựng kia, Mộ Dung Thanh Liên bị làm cho sợ đến hết hồn, nhất định vùng vẫy muốn đứng lên, còn muốn xuống xe.

Mộ Dung Thanh Liên như vậy, Già Lam đành phải lần nữa đè nàng xuống.

“Ta không phải là Di Sa, sẽ không thương hại ngươi!” Thấy thiếu nữ này chỉ có mấy ngày đã bị hành hạ thành thế này, chân mày Già Lam nhíu lại.”Thật xin lỗi! Ta không biết Di Sa lại đối với ngươi như vậy. Là ta không tốt.”

Già Lam nói xin lỗi, để cho Mộ Dung Thanh Liên sửng sờ một chút, nàng cảnh giác địa nhìn Già Lam, sợ ở sau vẻ mặt xin lỗi của Già Lam , sẽ cất dấu âm mưu lớn hơn nữa .

“Ta biết dù ta nói như thế nào, ngươi cũng sẽ không tin tưởng. Chẳng qua là, ta thật muốn hướng ngươi nói xin lỗi! Nếu như không phải là ta đem ngươi dẫn tới trước mặt Di Sa , ngươi cũng sẽ không gặp gỡ chuyện như vậy, thật xin lỗi!”

Già Lam cầm một bọc đồ đặt ở trước mặt Mộ Dung Thanh Liên, mở ra, bên trong là một chút bạc vụn, bốn năm chuỗi đồng tiền, cùng hai bộ quần áo nữ nhân .

” Tiền Xe ngựa ta đã thanh toán , ta để cho phu xe đem ngươi đến Tây kỳ quốc. Bên kia ngươi có nhiều thân nhân, quên những thứ không vui này đi, trở về hảo hảo mà sống tốt!”

Thấy những thứ này, Mộ Dung Thanh Liên mới thật tin tưởng, Già Lam là tới cứu mình . Đột nhiên bị người từ bên bờ tử vong cứu về , tâm tình Mộ Dung Thanh Liên vô cùng phức tạp.

Thời điểm nàng cho là mình đã được cứu trợ, Di Sa sẽ cho nàng cuộc sống mới , thì lại từ Thiên đường ngã vào địa ngục. Rồi vào lúc nàng cho là mình sẽ chết, là thời điểm nói cáo biệt cái thế giới này , Già Lam lại đem nàng cứu đi ra ngoài. Đời người, tại sao phải tràn đầy hí kịch tính thay đổi nhanh đến thế?

“Cám ơn ngươi. . . . . .” Trầm mặc thật lâu, Mộ Dung Thanh Liên rốt cục đã mở miệng. Trước kia cao ngạo ngang ngạnh Mộ Dung Tứ tiểu thư, lúc này rất thành tâm nói cám ơn, trong lòng tràn đầy chân thành cảm kích.

“Ngươi không cần cám ơn ta! Thật ra thì, cũng là ta hại ngươi!” Già Lam cười khổ một tiếng, đem bao quần áo kín đáo đưa cho Mộ Dung Thanh Liên.”Phu xe là người rất tốt, ta đã bảo hắn dọc theo đường đi cố gắng chiếu cố ngươi, ngươi cứ yên tâm đi! Bảo trọng ——”

Lần nữa nhìn Mộ Dung Thanh Liên một cái, Già Lam nhảy xuống, ra khỏi xe ngựa. Chờ Mộ Dung Thanh Liên chống thân thể ngồi dậy, từ cửa xe ngựa vươn ra đầu, nhìn nam tử áo lam , thì hắn đã hướng phương hướng thành Yên kinh, càng chạy càng xa.

Lúc này, đối với Mộ Dung Thanh Liên mà nói, “Sống” , chính là một chuyện hạnh phúc nhất.

Già Lam trở lại dân trạch, vừa vào cửa, đã thấy Di Sa ngồi ở trong phòng của hắn .

“Trở về?” Di Sa chuyển động bánh xe, đối mặt với Già Lam.”Người đã đưa đi?”

“Đại sư huynh ——”

“Già Lam, ngươi trước nay đều rất nghe lời, lần này cũng là rất không ngoan nga. Đã đánh ngất xỉu Hạ Tuyết, còn để cho Mộ Dung Thanh Liên chạy đi . . . . . .” giọng điệu của Di Sa chậm chạp kéo dài, nụ cười trên mặt rất thiên chân vô tà, bởi vì ngồi ở bên cửa sổ, làn da trắng noản của Di Sa bị ánh mặt trời phủ lên một tầng màu vàng thật mỏng, để cho Mĩ thiếu niên này nhìn qua càng tỏ hồn nhiên đầy thu hút.

“Đại sư huynh, ta cảm thấy được nàng không nên chết. Mặc dù ta không biết nàng rốt cuộc có chỗ nào đắc tội ngươi, nhưng mà, dù sao cũng là một nhân mạng! Ngươi không thể tùy tiện giết người!”

“Ha hả. . . . . .” lời nói của Già Lam …, để cho ngón tay ở tay vịn xe lăn của Di Sa nhẹ nhàng mà gõ lên, “Già Lam, ngươi vẫn nhiệt tình yêu thương hòa bình như vậy, nếu như cái thế giới này có giải thưởng nobel hòa bình, ta nhất định sẽ ban thưởng cho ngươi!”

Già Lam nhìn Di Sa trước mắt, cảm thấy vô cùng xa lạ. Bọn họ từ nhỏ lớn lên bên nhau, Di Sa trước kia không phải như thế. Vì sao, sáu năm trước hắn lại bị thương hai chân, sau khi hôn mê tỉnh lại đã trở thành người để cho hắn không nhận ra? Tại sao phải như vậy?

“Di Sa, ngươi thay đổi.” Già Lam thật tình nói ra nhận xét, “Ta không biết tại sao, biến hóa của ngươi lại lớn đến như vậy. Ta không thích ngươi bây giờ, một chút cũng không thích ngươi như vậy”

Nghe lời Già Lam nói…, Di Sa cười lớn hơn “Già Lam, thu hồi vẻ mặt ngày tận thế của ngươi đi, nếu như ngươi giống như ta phải ngồi ở xe lăn, không cách nào hành động tự nhiên, ngươi còn có thể giữ vững một tấm lòng hòa bình hòa ái sao? Ngươi đừng quên, chân của ta, là vì ngươi mới bị tàn phế.”

“Ta không có quên!” Di Sa như vậy, Già Lam cũng rống lên .

Rống xong, Già Lam nhận thấy được thái độ mình có chút kịch liệt, gương mặt khẽ nóng lên, đem mặt liếc về hướng khác, không nhìn tới Di Sa.

“Ta biết là ta không tốt, không biết bơi, còn mạnh mẽ muốn đi xuống Thủy lao bắt cá, hại ngươi bởi vì cứu ta, bị Kình Ngư làm tổn thương chân. Nhưng mà, đây là chuyện giữa chúng ta, ngươi không thể vì thế mà hận tới người vô tội! Huống chi sư phụ nói chân ngươi còn có thể trị, lần này chúng ta tới đại lục, một trong những nguyên nhân cũng là vì trị lành chân của ngươi. Ngươi nhất định có thể đứng lên !”

“Đứng lên?” Nghe lời Già Lam nói…, Di Sa cười, khóe miệng nhếch lên thành một độ cong giễu cợt, “Già Lam, sư phụ nói như vậy, là trấn an ta thôi. Chân của ta mình rõ ràng, lấy điều kiện y học hiện tại, căn bản là trị không hết.”

“Ngươi không nên nói những lời như vậy nữa, có được hay không? Cái gì gọi là điều kiện y học hiện tại, trong lời của ngươi, có rất nhiều thứ ta cũng đều không hiểu! Cái gì giải thưởng Nobel hòa bình, cái gì cái thế giới này như thế nào, ngươi nói những thứ gì? Di Sa, ngươi rốt cuộc bị làm sao?”

“Ta không phải là Di Sa! Di Sa đã chết! Ta tên là Liên sinh, có biết không!” Di Sa rốt cục đối với Già Lam đã mất đi kiên nhẫn.

“Tại sao mỗi lần ngươi đều nói như vậy? Chẳng lẻ muốn ta bồi thường một đôi chân khác cho ngươi sao?”

Đối với Di Sa nổi điên, Già Lam rất không hiểu. Tựa hồ mỗi lần bọn họ phát sinh xung đột, Di Sa cũng sẽ nói là mình không phải là Di Sa …, chẳng lẽ, Di Sa hận hắn như vậy sao? Di Sa bị thương ở chân, hắn đau lòng nhiều năm như vậy, hơn nữa còn khắp nơi nhường nhịn Di Sa, hắn rốt cuộc còn muốn như thế nào?

“Già Lam, về tư, chân của ta là bởi vì cứu ngươi mà bị tàn phế, về công, ta là sư huynh của ngươi, sư phụ cho ta quyền lực giám thị các đệ tử. Ngươi, hoặc là dựa theo yêu cầu của ta mà làm, hoặc là chạy trở về Bồng Lai đảo! Lần này ta tha cho ngươi, lần sau nếu ngươi còn ngăn trở chuyện của ta, coi chừng ta đối với ngươi không khách khí!”

Bỏ lại lời này, Di Sa nổi giận đùng đùng đẩy xe lăn, rời đi gian phòng của Già Lam. Nhìn thân ảnh quật cường của Di Sa càng chạy càng xa, Già Lam cảm thấy có một luồng khí nghẹn ở trong ngực.

“Đại nhân, ngài đừng nóng giận! Di Sa đại nhân cũng là cùng vì tức giận, mới nói ra lời như vậy .” tùy tùng Kim Vũ của Già Lam xuất hiện ở phía sau hắn, “Ngài cùng Di Sa đại nhân có tình cảm tốt như vậy, hẳn là hiểu rõ tính cách của hắn.”

“Không. . . . . . Trước kia ta rất hiểu hắn, nhưng hiện tại, ta làm sao cũng nhìn không thấu hắn.”

Nghĩ đến Di Sa nói, về chuyện chân của hắn, Già Lam bị một trận hối hận. Nếu như, ban đầu hắn không có kiên trì xuống biển, chân của Di Sa sẽ rất tốt, có phải quan hệ của bọn họ sẽ không biến thành như vậy hay không ?

“Không nói cái này nữa, Mộ Dung Thanh Liên đưa đi chưa?”

“Dạ rồi. Đại nhân, thật ra thì ta cảm thấy được, ngươi vì một nữ nhân, mà cùng Di Sa đại nhân trở mặt cứng ngắt, có chút không đáng giá. Dù sao, các ngươi làm huynh đệ nhiều năm như vậy.” Về chuyện của Mộ Dung Thanh Liên, Kim Vũ phát biểu ý kiến của mình.

“Chính là bởi vì là huynh đệ, ta không muốn để trên tay hắn lây dính quá nhiều máu tanh. Trước kia Di Sa đơn thuần như vậy tốt đẹp như vậy, tại sao hiện tại lại biến thành thế này. . . . . .”

“Có thể, là bởi vì các ngươi đều lớn sao!”

Già Lam không hiểu nguyên nhân biến hóa của Di Sa, càng không biết Di Sa mà bọn hắn bây giờ nhìn thấy đã không phải là Di Sa trước kia nữa rồi, về sự thay đổi của Di Sa, Già Lam chỉ có thể dùng “đã lớn” của Kim Vũ để giải thích. Đại khái, huynh đệ thân hơn nữa khi trưởng thành cũng sẽ có không ít mâu thuẫn.

Ở một đầu khác của tòa nhà, Hạ Tuyết đứng ở phía sau Di Sa , “Công tử, có cần đem Mộ Dung Thanh Liên bắt trở về hay không ?”

“Thôi.” Di Sa lắc đầu, “Già Lam cứu người, ta lại bắt trở về giết chết, thật sự là có chút không hợp. Không bằng, đem tin tức của nàng để cho đám thổ phỉ dọc đường biết đi. Tin tưởng bọn họ đối với tiểu thư da mịn thịt mềm sẽ rất có hứng thú ——”

“Dạ!” Nghe lời Di Sa nói…, khóe miệng Hạ Tuyết nhếch lên. Mộ Dung Thanh Liên chạy, coi như nàng mạng lớn, chẳng qua là, thỉnh thoảng mệnh tốt, chưa chắc chính là hạnh phúc.

Trường Thu Cung , Mộ Dung Thất Thất nói địa đạo đã đả thông, mỗi lần Phượng Tà đếu từ chỗ nàng đi xuống địa cung, mà cửa ra ở địa cung là một con đường rất sâu, vô cùng bí mật, cách chỗ ở của Hoàn Nhan Minh Nguyệt một đoạn, cho dù là Hoàn Nhan Liệt cũng sẽ không phát hiện.

Kể từ khi Hoàn Nhan Liệt xuất hiện ở Trường Thu Cung , Mộ Dung Thất Thất căn bản là không ra khỏi hoàng cung, luôn ở Trường Thu Cung cùng Cẩm Huyền Cung của Thái hậu hai giờ một ngày, không để cho Hoàn Nhan Liệt có cơ hội đi xuống địa cung.

Đối với thái độ của Mộ Dung Thất Thất, Hoàn Nhan Liệt cũng không có hoài nghi cái gì. Đại khái, đây chính là cái gọi yêu ai yêu cả đường đi lối về. Mộ Dung Thất Thất “Lưu luyến” Trường Thu Cung như vậy, cũng là rất được tâm ý của Hoàn Nhan Liệt. Trường Thu Cung này hắn vốn là chuẩn bị vì Hoàn Nhan Minh Nguyệt , hôm nay nữ nhi của Minh Nguyệt ở đây, hơn nữa thích nơi này, thì bảo Hoàn Nhan Liệt làm sao mà mất hứng đây.

Có Mộ Dung Thất Thất ở đó, hắn không đi được địa cung dưới Trường Thu Cung, nhưng mà cái người âm thầm muốn vào địa cung cũng không có biện pháp lộ diện .

Mặc dù người hắn phái đi cũng không có phát hiện tình huống dị thường nào, nhưng Hoàn Nhan Liệt tin tưởng, dù hồ ly giảo hoạt hơn nữa, đều có thời điểm giấu đầu lòi đuôi.

So sánh kiên nhẫn, thì hắn chỉ sợ là người cực kỳ có kiên nhẫn nhất trên cái thế giới này. Từ Hoàn Nhan Minh Nguyệt ngủ say đến bây giờ, hắn đợi mười sáu năm, vẫn còn có thể tiếp tục chờ nữa. Nên Hoàn Nhan Liệt tin tưởng, sớm muộn có một ngày, hắn sẽ bắt được người xông vào địa cung kia. Trò chơi mèo vờn chuột này, hắn nhất định sẽ là người thắng cuối cùng.

Hoàn Nhan Liệt không biết, cái hắn “Khinh thường” , cũng làm cho hắn bỏ lỡ thời khắc quan trọng nhất trong đời.

Ngày này, Phượng Tà vẫn trước sau như một chải đầu cho Hoàn Nhan Minh Nguyệt , cây lượt gỗ trong tay của hắn, nhẹ nhàng mà búi mái tóc dài đen nhánh của Hoàn Nhan Minh Nguyệt, cẩn thận từng li từng tí, phảng phất như đối đãi với món đồ mình quý nhất.

Cùng ngày thường giống nhau, Phượng Tà vừa vì Hoàn Nhan Minh Nguyệt chải đầu, vừa cùng nàng nói những chuyện tốt đẹp trước đây. Mộ Dung Thất Thất nói, thân tình cùng tình yêu, hầu hết có thể đánh thức người hôn mê, cho nên mặc dù chuyện này hắn đã nói rất nhiều lần, nhưng luôn tái diễn lặp đi lặp lại.

“Ta trước sau vẫn nhớ được đêm tân hôn, nàng thẹn thùng thế nào. Minh Nguyệt, nàng biết không, vào cái ngày chúng ta thành hôn, ta không biết đã cao hứng bao nhiêu! Có thể lấy được nàng, là phúc khí tám đời ta đã tu luyện được! Ta thề, nhất định phải hảo hảo đối tốt với nàng, toàn tâm toàn ý đối đãi với nàng, không để cho nàng bị chút nào ủy khuất, nàng đã để cho ta trở thành người hạnh phúc nhất trên cái thế giới này, ta cũng sẽ cho nàng trở thành người hạnh phúc thứ hai!”

“Ngày đó, phía ngoài tân khách tới rất nhiều, vô luận là người nào, bọn họ chỉ cần tới mời rượu, ta cũng sẽ uống vào. Bởi vì ta cao hứng, Từ đáy lòng rất thích. Kết quả, những huynh đệ thủ hạ kia của ta, lại hợp lại chuốc rượu ta, ha ha, tửu lượng của bọn hắn làm sao vượt ta được. Chờ ta quay về động phòng, thời điểm đẩy ra hỉ khăn của nàng, thì cả đám bọn họ đều say té ở phía ngoài đại sảnh rồi!”

Nhớ lại một ít chuyện ngọt ngào lúc tân hôn kia. Trong mắt Phượng Tà có chút ươn ướt. Hắn nắm tay của Hoàn Nhan Minh Nguyệt, đem bàn tay nhỏ bé mềm mại của nàng dán dưới râu ria của mình, dùng hắn râu ria, nhẹ nhàng mà cọ cọ vào lòng bàn tay của nàng.

“Khi đó, nàng chê râu của ta cứng, mỗi lần hôn cũng sẽ ghim trúng nang, cho nên cách mỗi hai ngày, nàng đều tự mình cạo râu cho ta. Ban đầu nàng sợ tay mình không thuần thục, khi cạo sẽ làm bị thương ta, đã len lén ở trên con chó thí nghiệm rất nhiều lần, cho đến con chó nhỏ chúng ta nuôi biến thành con chó trọc, thì tại nghệ của nàng mới thành thục. . . . . .”

“Minh Nguyệt, kể từ khi mất đi nàng, cũng không có ai cạo râu cho ta nữa rôi. Nếu như bây giờ nàng tỉnh lại, khẳng định sẽ không nhận ra ta. Bởi vì Tà ca ca của nàng hiện tại trở nên vừa già vừa xấu, còn râu ria xồm xàm , nhìn tựa như tao lão đầu lôi thôi lếch thếch giống nhau, nàng nhất định sẽ không nhận biết ta. . . . . .”

“Minh Nguyệt, những năm này nàng không hề thay đổi, vẫn tốt đẹp như lúc ban đầu, trẻ tuổi xinh đẹp như những năm đó. Nếu nàng tỉnh lại, có thể chê ta già hay không? Có thể không quan tâm ta hay không ?”

Nói những lời này thời điểm, nước mắt Phượng Tà , theo khóe mắt phượng hẹp dài của hắn, chảy xuống, giấu vào bên trong chòm râu của hắn, từng chút một ngưng tụ lại, cuối cùng theo sợi râu dài nhất, nhỏ xuống lòng bàn tay của Hoàn Nhan Minh Nguyệt.

Thấy trong lòng bàn tay của Hoàn Nhan Minh Nguyệt là nước mắt của mình, Phượng Tà vội vàng lau khóe mắt.”Thật xin lỗi! Là ta quá kích động rồi! Ta là nam tử hán đỉnh thiên lập địa, tại sao có thể khóc đây! Minh Nguyệt còn cần ta, chúng ta còn muốn nhìn Thất Thất lập gia đình, ta còn muốn làm ông ngoại, tại sao có thể bị một chút chuyện nhỏ như vậy đánh sụp đây. Minh Nguyệt, ta tin tưởng nàng có thể nghe được lời nói của ta, ta cũng tin tưởng, một ngày nào đó nàng sẽ hồi tỉnh. Ta nguyện ý chờ! Bất kể bao lâu ——”

Phượng Tà lấy khăn tay lau khô nước mắt trong tay Hoàn Nhan Minh Nguyệt, vì nàng sửa sang lại y phục, cuối cùng, đem trâm cài đầu đậu đỏ nhẹ nhàng mà cài vào trong búi tóc của Hoàn Nhan Minh Nguyệt.

“Trâm đậu đỏ này, là lễ vật ta từ Nam Phượng quốc mang về , tặng nàng, nàng không nỡ cài, cẩn thận cất vào. Nhiều năm như vậy, ta vẫn bảo tồn trâm đậu đỏ. Mỗi lần thấy nó, ta liền sẽ nhớ đến nàng. Minh Nguyệt, nàng mang trâm đậu đỏ này cài đầu, thật xinh đẹp!”

Phượng Tà nói liên miên cằn nhằn , không có chú ý tới ngón tay Hoàn Nhan Minh Nguyệt khẽ run rẩy. Đem Hoàn Nhan Minh Nguyệt trang phục cho xinh đẹp xong, Phượng Tà bắt đầu quét dọn chung quanh, hắn quét dọn rất tỉ mỉ, Phượng Tà không hy vọng Hoàn Nhan Minh Nguyệt sống ở trong hoàn cảnh không sạch sẽ.

Đang lúc Phượng Tà đem bụi bậm bỏ đi, phía sau đột nhiên truyền đến tiếng nói xa xăm, “Tà ca ca, là huynh sao?”

## 104. Chương 111 : Rời Khỏi Kinh Thành

Giọng nói này như là từ chân trời xa xôi truyền đến, không thật như vậy, làm người ta không cách nào tin nổi. Phượng Tà nắm cây chổi trong tay dừng lại, hắn cảm thấy mình nghe lầm rồi, nhất định là do hắn quá tưởng niệm Hoàn Nhan Minh Nguyệt, nên mới có thể nghe được giọng nói của nàng.

Nghĩ như thế, Phượng Tà cười khổ một tiếng, tiếp tục cầm chổi quét sân.

“Tà ca ca…”

Chờ sau khi Phượng Tà dọn sạch sẽ rác thải, lại lần nữa nghe được giọng nói Hoàn Nhan Minh Nguyệt.

Làm sao có thể như vậy? Phượng Tà đứng lên, chẳng lẽ hắn thực sự quá tưởng niệm nàng, nên mới năm lần bảy lượt nghe lầm như thế sao? Không đợi Phượng Tà hiểu rõ đầu đuôi ngọn ngành, một đôi tay từ sau lưng vòng lên ôm hắn.

“Tà ca ca vì sao không để ý tới ta?”

Một giọng nói u oán truyền tới từ sau lưng Phượng Tà, cảm nhận được một thứ mềm mại dán trên lưng, Phượng Tà rút cuộc hiểu, mình không phải là nằm mơ, hắn thật sự không phải nằm mơ!

“Minh Nguyệt!” Phượng Tà nắm tay Hoàn Nhan Minh Nguyệt, không khỏi gật đầu. Đúng! Đây là tay nàng, bàn tay này thật ấm áp! Nơi này trừ hắn và Hoàn Nhan Minh Nguyệt ra, cũng không có ai khác!

Sau khi nhận định người ôm mình từ phía sau là Hoàn Nhan Minh Nguyệt, Phượng Tà nhẹ nhàng xoay người lại, lúc nhìn đến đôi mắt xinh đẹp của Hoàn Nhan Minh Nguyệt kia, tảng đá nặng trịch đè nặng trong tim Phượng Tà, rút cuộc cũng được bỏ xuống.

“Minh …..Minh Nguyệt!” Đôi môi Phượng Tà run rẩy, tiếng nói cũng bởi vì quá kích động mà trở nên căng thẳng, cho nên thanh âm khàn khàn, nhưng khó mà che được kích động cùng vui mừng của hắn: “Thật sự là nàng, Minh Nguyệt! Ta…..Ta không phải là đang nằm mơ chứ?”

Người tư niệm nhiều năm như thế, bây giờ cứ sống sờ sờ đứng trước mặt mình như vậy, tâm tình luôn bị đè nén trước kia của Phượng Tà vào giờ khắc này nháy mắt sụp đổ, hai hàng nước mắt tràn mi, từ mặt hắn chảy xuống, cuối cùng hòa vào trong chòm râu.

Bởi vì kích động, chòm râu của Phượng Tà khẽ lung lay, cặp mắt phượng vốn tinh nhuệ kia, lúc này đã trở thành một mảnh cuồn cuộn nước.

“Minh Nguyệt …..Minh Nguyệt!” Phượng Tà nâng tay lên, đầu ngón tay có chút run run. Mặc dù hắn cố kìm nén ình trấn định một chút, nhưng hắn không cách nào khống chế được. đầu ngón tay Phượng Tà chạm tới gương mặt Hoàn nhan Minh Nguyệt. không sai, có độ ấm, là Minh Nguyệt vẫn còn sống!

“Tà ca ca!” Hoàn Nhan Minh Nguyệt đưa tay nắm tay Phượng Tà, dán lên mặt mình, “Không sai! Tà ca ca, là ta! Thật sự là ta!”

Bởi vì kích động, trong mắt Hoàn Nhan Minh Nguyệt cũng rưng rưng, chẳng qua nước mắt của nàng chỉ đong đầy trong mắt. Khuôn mặt trắng mịn nhẹ nhàng chà chà bàn tay Phượng Tà, cảm thụ lòng bàn tay, ngón tay cùng vết chai thật dày, “Là ta! Tà ca ca, là ta!”

“Minh Nguyệt!” Phượng Tà nước mắt đã thành sông.

Hắn vốn không phải người đa sầu đa cảm như vậy, nhưng trước mặt nữ tử vốn là ái thê của hắn này, là người hắn yêu nhất trên thế giới này. Vốn người đã chết, hôm nay lại sống sờ sờ đứng trước mặt hắn, Phượng Tà cảm thấy đây quả thực là trời cao rủ lòng thương!

Phượng Tà đưa tay, đem Hoàn Nhan Minh Nguyệt kéo vào trong ngực, tay vuốt ve đầu nàng, nước mắt toàn bộ rơi vào trong tóc nàng, “Thật tốt! Nàng có thể tỉnh lại, thật thật tốt quá rồi!”

Trừ “thật tốt”, Phượng Ta không biết dùng từ gì để miêu tả tâm tình của mình bây giờ. Hắn nhắm hai mắt, cảm thụ sự tồn tại của Hoàn Nhan Minh Nguyệt, trong lòng trừ phần cảm tạ nồng đậm, thì không còn tâm tình gì khác nữa.

Đôi vợ chồng “cửu biệt tương phùng” cứ như vậy ôm nhau đứng một canh giờ, cuối cùng vẫn là Hoàn Nhan Minh Nguyệt la chân đau, Phượng Tà mới thanh tỉnh lại.

“Làm sao vậy, Minh Nguyệt? Để ta xem!” Phượng Tà khẩn trương đỡ Hoàn Nhan Minh Nguyệt lên giường noãn ngọc, muốn cởi giày kiểm tra cho nàng.

“Ta không sao!” Hoàn Nhan Minh Nguyệt kéo tay Phượng Tà, để cho hắn ngồi cạnh mình, “Chính là thật lâu không nhìn Tà ca ca rồi, ta thật kích động”

Nhìn mặt Hoàn Nhan Minh Nguyệt xem không ra chút dấu vết gì của năm tháng, Phượng Tà cười khổ, “Minh Nguyệt của ta vẫn trẻ tuổi xinh đẹp như vậy, nhưng Tà ca ca của nàng, lại đã già rồi….”

Trong giọng nói Phượng Tà, mang theo nét già dặn, làm cho lòng người nghe không khỏi dâng lên một cỗ bi thương.

Những năm này, hắn đã trải qua bao thống khổ mà người thường không cách nào tưởng tượng. vì điều tra rõ chân tướng, hắn lấy thân phận du tăng mà sống. Vốn tóc đen, đã bị cạo sạch, trên giữa đinh đầu, còn có chín vết sẹo do hương phật ấn lên.

Kể từ sau khi tìm được Hoàn Nhan Minh Nguyệt, Phượng Tà một lòng đều dốc vào ái thê của mình, cũng không có thời gian đi xử lý đầu tóc. Bây giờ, đầu hắn vốn trơn bóng, đã dài ra một tầng tóc màu đen mờ nhạt, lông mày trắng bị nhuộm trước kia, hôm nay cũng đã trở lại thành màu đen.

Sống mũi vẫn cao thẳng như cũ, mặt như điêu khắc, mắt phượng hẹp dài, môi đỏ như máu. Chẳng qua, từ dưới cằm đến ngực có một mảng lớn vết bỏng, vết sẹo dữ tợn kia bày ra trên da hắn, phảng phất đang nói cho Minh Nguyệt, Phượng Tà từng trải qua một số chuyện.

“Tà ca ca, chàng không có già, chỉ là trở nên thành thục mà thôi!”

Đầu ngón tay Hoàn Nhan Minh Nguyệt nhẹ nhàng chạm lên vết sẹo của Phượng Tà, trong mắt tràn đầy đau lòng: “Nhất định là rất đau, có đúng không? Rốt cuộc người nào độc ác như vậy, hại chàng? Có phải ca ca của ta hay không?”

Phượng Tà không trả lời Hoàn Nhan Minh Nguyệt, mà chỉ im lặng nhìn nàng, giương mặt này, xem thế nào cũng nhìn không chán. Lúc trước an tĩnh tốt đẹp, bây giờ lại sắc sảo sinh động, hắn chưa từng nghĩ tới, mình kiếp này còn có thể cùng ngồi nói chuyện với Minh Nguyệt như thế này.

Phượng Tà trầm mặc, làm cho Hoàn Nhan Minh Nguyệt đau lòng một hồi.

Trước kia nàng tuy ngủ say, nhưng đại não cũng không dừng lại, cho nên mỗi lần Hoan Nhan Liệt tới nói chuyện, nàng đều nghe được rõ ràng. Vừa nghĩ tới ca ca của mình, thế nhưng lại nảy sinh tình cảm như vậy với mình, hơn nữa lại dùng tình cảm đó hại nàng và người nàng yêu, khiến trong lòng Hoàn Nhan Minh Nguyệt vô cùng đau khổ.

“Tà ca ca, không có việc gì rồi, ta đã tỉnh lại! Chúng ta sẽ không tách ra nữa, cũng sẽ không ai có thể tách chúng ta ra! Cho dù là ca ca ruột thịt cũng không thể!” Hoàn Nhan Minh Nguyệt tựa vào ngực Phượng Tà.

“Minh Nguyệt….” Phượng Tà nắm bàn tay nhỏ bé mềm mại của Hoàn Nhan Minh Nguyệt, trong lòng ngàn vạn lần xúc động.

Có lẽ trước đây hắn hận Hoàn Nhan Liệt, nhưng bây giờ Hoàn Nhan Minh Nguyệt tỉnh lại, khiếm khuyết nhiều năm trong lòng hắn đều được giọng nói ôn nhu của nàng bù vào, bây giờ hắn cảm thấy mình thật hạnh phúc, cũng không còn ghi hận Hoàn Nhan Liệt nữa. hắn chỉ muốn, cứ như vậy nắm tay Hoàn Nhan Minh Nguyệt, mãi mãi cho đến già.

Chuyện Hoàn Nhan Minh Nguyệt tỉnh lại, không bao lâu Mộ Dung Thất Thất cũng biết được.

Thời điểm sắp nhìn thấy Mộ Dung Thất Thất, Hoàn Nhan Minh Nguyệt có chút kích động , nắm chặt tay Phượng Tà, vô cùng khẩn trương: “Tà ca ca, nữ nhi của chúng ta thật sự còn sống sao? Ta thật không dám tin! Ta còn tưởng là đứa bé đó đã chết rồi….”

“Thất Thất rất khỏe! Nàng yên tâm! Con bé cùng nàng lớn lên xinh đẹp như nhau!”

Thấy cái người đã làm mẹ Hoàn Nhan Minh Nguyệt khi gặp con gái, lại kích động khẩn trương như vậy, Phượng Tà vội vàng an ủi nàng: “Con bé rất biết điều lại hiểu chuyện, giống như nàng năm xưa! Thông minh, mỹ lệ —-“

“Tà ca ca, ta có chút khẩn trương! Nhiều năm như vậy, ta làm mẹ cũng không ở bên cạnh con bé, con bé nhất định không có bất kì ấn tượng gì với ta, chàng nói, Thất Thất có nhận ta không?”

Lời Hoàn Nhan Minh Nguyệt nói, càng làm trong lòng Phượng Tà áy náy thêm một phần với Mộ Dung Thất Thất. Hắn cho tới bây giờ cũng không biết con gái của mình còn sống, càng không làm trọn trách nhiệm một ngày làm cha. Cho dù sau khi hai cha con gặp mặt, hắn cũng vẫn một lòng đặt trên người Hoàn Nhan Minh Nguyệt, căn bản không có chừa ra chút gì cho con gái của mình, ngay cả con bé thích gì, cái người làm phụ thân như hắn cũng không biết.

Thấy Phượng Tà không nói câu nào, Hoàn Nhan Minh Nguyệt càng thêm đau lòng, “Thất Thất của chúng ta là làm thế nào lớn lên? Có ai chăm sóc con bé hay không? Mùa đông có ai thêm cho nó áo ấm? Trời nóng có ai quạt giúp nó? Ta nhớ chàng từng nói qua bên tai ta, nói là Thất Thất cũng chịu rất nhiều đau khổ, chàng cho ta biết, đây có phải thật hay không?”

Kể từ sau khi nhi tử đầu lòng của Hoàn Nhan Minh Nguyệt và Phượng Tà chết yểu, bụng nàng cũng không có to lên lần nữa. Mộ Dung Thất Thất là nàng mang thai năm hai mươi lăm tuổi, lúc đó thái y nói nàng có bầu, không biết nàng đã cao hứng đến cỡ nào, đây là bảo bối mà nàng và Phượng Tà mong mỏi nhiều năm a!

Lúc ấy, Hoàn Nhan Minh Nguyệt vì đứa bé trong bụng mà chuẩn bị rất nhiều y phục, nếu không phải xảy ra chuyện Nhạn Đãng Sơn, Mộ Dung Thất Thất nhất định sẽ được ở bên cạnh họ mà lớn lên, được Hoàn Nhan Minh Nguyệt và Phượng Tà coi như bảo bối nựng trên tay, cẩn thận che chở…..

“Minh Nguyệt, Thất Thất rất tốt! Thật sự! Nữ nhi của chúng ta, so với chúng ta tưởng tượng còn kiên cường lạc quan, bao dung hơn! Đừng quên, con bé là nữ nhi của ta và nàng a!” Phượng Tà liên tục an ủi, làm cho Hoàn Nhan Minh Nguyệt thoải mái, thả lỏng tinh thần.

Đang lúc ấy thì, Mộ Dung Thất Thất và Phượng Thương đi tới địa cung.

Khi thấy Hoàn Nhan Minh Nguyệt trước mắt, Mộ Dung Thất Thất ngây ngẩn cả người. Ban đầu, Hoàn Nhan Minh Nguyệt nằm, nàng chỉ cảm thấy mình cùng người mẹ này có ba bảy phần tương tự. Song hôm nay, Hoàn Nhan Minh Nguyệt tỉnh lại, cả người cứ như vậy đứng trước mặt nàng, Mộ Dung Thất Thất lúc này mới phát hiện, trừ cặp mắt kia lớn lên giống Phượng Tà, còn lại nàng giống Hoàn Nhan Minh Nguyệt càng nhiều hơn.

“Thất Thất….” Hoàn Nhan Minh Nguyệt từng bước từng bước đi tới chỗ Mộ Dung Thất Thất, đúng vậy, đây chính là nữ nhi của nàng và Phượng Tà. Không nói cái khác, chỉ nhìn ngũ quan, cũng biết hài tử này là nữ nhi của nàng, “Thất Thất, mẹ đây a!”

Hoàn Nhan Minh Nguyệt đứng ở trước mặt Mộ Dung Thất Thất, cẩn thận cao thấp đánh giá Mộ Dung Thất Thất, giống như Phượng Tà nói, Mộ Dung Thất Thất vô cùng giống nàng khi còn thiếu nữ, cơ hồ giống nhau như đúc, đây chính là con gái của nàng! Hoàn Nhan Minh Nguyệt kích động không thôi.

“Mẹ ——.” Mộ Dung Thất Thất chưa từng được cảm nhận tình yêu của cha mẹ, lúc này thấy Hoàn Nhan Minh Nguyệt lệ nóng quanh tròng nhìn mình, khiến khối băng ẩn sâu trong nội tâm nàng dần dần tan chảy, “Mẹ!”

“Thất Thất!” Mặc dù Hoàn Nhan Minh Nguyệt vô cùng mong đợi có thể nghe được từ trong miệng Mộ Dung Thất Thất gọi một tiếng “mẹ”, nhưng trong lòng nàng vẫn còn chút hoảng sợ. Dù sao, Mộ Dung Thất Thất cũng chưa từng chung đụng cùng nàng, nàng một ngày cũng chưa từng chăm sóc qua đứa con gái này.

Hoàn Nhan Minh Nguyệt vốn đã chuẩn bị tốt tinh thần rằng Mộ Dung Thất Thất sẽ không chịu gọi nàng, còn nghĩ sẽ kiên trì vân vân…. đi bù đắp tình thương của mẫu thân cho Mộ Dung Thất Thất, không ngờ con bé thế nhưng trực tiếp gọi một tiếng “mẹ” ra miệng như thế.

“Mẹ!”

“Thất Thất!” Nước mắt Hoàn Nhan Minh Nguyệt ào ào rơi xuống, cho dù vừa rồi đối mặt Phượng Tà, nàng cũng không kích động đến thế này. Bây giờ, Mộ Dung Thất Thất đem tất cả tình cảm nội tâm của nàng toàn bộ mở ra, tất cả tâm tình cuồn cuộn như nước lũ, trút hết ra ngoài.

Trong nhà, Hoàn Nhan Minh Nguyệt ôm Mộ Dung Thất Thất, mở miệng một câu “bảo bối của ta”, mẹ con nhận nhau, tình cảnh vô cùng cảm động.

Qua một lúc lâu, cảm xúc của Hoàn Nhan Minh Nguyệt mới bình phục lại, “Con đã lớn như vậy rồi! Thật tốt!” Hoàn Nhan Minh Nguyệt ôm đầu Mộ Dung Thất Thất, trong mắt tràn đầy tình yêu của mẹ.

Ban đầu, Lý Thu Thủy giả mạo mẫu thân của Mộ Dung Thất Thất, ở trước khi nàng xuất giá gặp lại, đêm hôm đó, cho dù Lý Thu Thủy ngụy trang khá hơn nữa, ánh mắt của bà cũng không lừa được người. Trong mắt Lý Thu Thủy không có nét từ ái như vậy, loại huyết mạch thân tình và yêu mến này, là người ngoài vĩnh viễn không thể thay thế.

Trong lòng Mộ Dung Thất Thất có chút kích động, nàng có phụ thân, còn có mẫu thân, đây là chuyện kiếp trước nàng chỉ có thể nghĩ nhưng không thể làm. Hai mẹ con hàn huyên một lúc lâu, trực tiếp bỏ qua Phượng Thương và Phượng Tà bên cạnh.

Chờ thật lâu, Hoàn Nhan Minh Nguyệt mới chú ý tới Phượng Thương. Chuyện tình của Phượng Thương và Mộ Dung Thất Thất, Hoàn Nhan Minh Nguyệt đã từ chỗ Phượng Tà mà biết rồi. Đối với con rể Phượng Thương này, nàng rất hài lòng, “Thương nhi, con trưởng thành rồi—-“

“Mẹ!” Phượng Thương cung kính đi về phía trước hành lễ, đối với Hoàn Nhan Minh Nguyệt đã một tay nuôi lớn mình, Phượng Thương vô cùng tôn kính. Hiện tại Hoàn Nhan Minh Nguyệt có thể tỉnh lại, mặc dù ngoài mặt Phượng Thương không có biểu lộ quá nhiều cảm xúc, nhưng kích động cùng mừng rỡ trong lòng cũng là khó diễn tả bằng lời.

“Ha ha, ta còn tưởng Thương nhi sẽ gọi ta một tiếng nhạc mẫu chứ?”

Bình ổn tâm tình, Hoàn Nhan Minh Nguyệt lại bắt đầu cười đùa với Phượng Thương. Nàng vừa nói như vậy, Phượng Thương lúc này liền vén vạt áo quỳ xuống, hướng phía Hoàn Nhan Minh Nguyệt dập đầu ba cái, “Nhạc mẫu đại nhân ở trên, xin nhận tiểu tế một lạy!”

“Phì—-“ hành động của Phượng Thương chọc cho Hoàn Nhan Minh Nguyệt phì cười một tiếng, nàng chẳng qua chỉ nói giỡn, Phượng Thương lại thật thà như vậy, xem ra hắn là thật lòng với con gái mình.

“Thương nhi, đứng lên đi!” Hoàn Nhan Minh Nguyệt tự mình tiến lên đỡ Phượng Thương dậy, “Đem Thất Thất giao cho con, ta cũng yên tâm! Bất quá con phải đối xử thật tốt với con gái của ta, không cho phép bắt nạt nó!”

“Con nào dám, bình thường toàn là nàng bắt nạt con đó!”

Khó được Phượng Thương dí dỏm, Mộ Dung Thất Thất đỏ mặt, đấm nhẹ hắn một cái. Thấy tiểu nữ nhi tình cảm tốt như vậy, Hoàn Nhan Minh Nguyệt vô cùng vui mừng, cùng Phượng Tà nhìn nhau cười một tiếng.

Hoàn Nhan Minh Nguyệt có thể tỉnh lại, đối với Phượng Thương cùng Mộ Dung Thất Thất mà nói, thật là một tin tức thiên đại tốt. Chẳng qua, Hoàn Nhan Minh Nguyệt cũng không thể tiếp tục ở tại địa cung, khó đảm bảo khi Hoàn Nhan Liệt cao hứng lại chạy tới địa cung.

Trước kia khi Hoàn Nhan Minh Nguyệt ngủ say, cần giường noãn ngọc để duy trì thân thể, nhưng giờ nàng đã tỉnh, không cần giường noãn ngọc nữa, dĩ nhiên không cần ở lại địa cung.

Bốn người thương lượng một lúc lâu, cuối cùng Phượng Tà quyết định cùng Hoàn Nhan Minh Nguyệt rời khỏi kinh thành, đi chỗ khác. Bọn họ không muốn lại vì thù hận mà dây dưa nữa, càng không muốn tìm Hoàn Nhan Liệt báo thù, để những người không quan trọng làm lãng phí thời gian đoàn tụ quý giá bây giờ.

Theo lời Phượng Tà nói: “Ta muốn cùng Minh Nguyệt, đem mười sáu năm bị mất của chúng ta bù lại.”

“Cha, mẹ, hai người thật không muốn báo thù sao? Là Hoàn Nhan Liệt khiến hai người chia lìa nhiều năm như vậy, hai người thật muốn bỏ hết sao?”

Mộ Dung Thất Thất hỏi, làm cho Phượng Tà cùng Hoàn Nhan Minh Nguyệt yên tĩnh lại.

Phượng Tà nắm tay ái thê, si ngốc nhìn nàng, qua thật lâu, mới gật đầu.

“Cha buông bỏ! Mặc dù thương thế của cha là do hắn hại, làm cho gia đình chúng ta chia lìa. Nhưng là, để cha có thể một lần nữa gặp được mẹ con, cũng một phần nhờ hắn. Tư vị của việc sống trong cừu hận cha hiểu, rất khó chịu, cũng là một loại đau khổ. Trước kia, mười sáu năm qua mỗi ngày của cha dài tựa một năm, cha không muốn cuộc sống sau này cũng sống trong cừu hận. Chúng ta đã bỏ lỡ quá nhiều, cha không muốn lại lãng phí thời gian nữa! Minh Nguyệt, nàng nghĩ sao?”

“Tà ca ca, ta nghe chàng!” Hoàn Nhan Minh Nguyệt tựa vào lòng Phượng Tà, vẻ mặt hạnh phúc, “Chàng nói như thế nào, ta liền làm như vậy! Bất kể có chuyện gì phát sinh, ta cũng muốn cùng chàng ở chung một chỗ!”

Đối với lựa chọn của Phượng Tà cùng Hoàn Nhan Minh Nguyệt, Phượng Thương cùng Mộ Dung Thất Thất vô cùng ủng hộ. Bọn họ đã trải qua nhiều chuyện như vậy, rốt cục có thể gặp lại, đối với tình yêu mà nói, còn chuyện gì tốt hơn?

Nếu Phượng Tà cùng Hoàn Nhan Minh Nguyệt quyết định rời đi, Phượng Thương cùng Mộ Dung Thất Thất lại bắt đầu bắt tay vào an bài chuyện của bọn họ.

Chẳng qua là, lần này rời đi, không biết lúc nào mới trở lại, Hoàn Nhan Minh Nguyệt trước khi đi muốn gặp mẫu thân của nàng – Đông Phương Lam một chút, Phượng Tà cũng đáp ứng cùng đi theo nàng, dù sao Đông Phương Lam là mẫu thân Hoàn Nhan Minh Nguyệt, kể từ khi bọn họ xảy ra chuyện, bà vẫn vì bọn họ lo lắng rơi lệ, nếu sắp rời đi, không thể không đi thăm lão mẫu thân này.

Mộ Dung Thất Thất dịch dung cho bọn họ, thời điểm nàng dẫn theo Phượng Tà cùng Hoàn Nhan Minh Nguyệt đi tới Cẩm Huyền Cung, Thanh cô đã cười chờ ở cửa.

“Thanh cô cô, người tại sao lại ở đây?” Mộ Dung Thất Thất rất kinh ngạc, Thanh cô tiến lên hành lễ, “Buổi sáng Thái hậu nghe thấy đầu cành có hỉ thước kêu, nghĩ rằng hôm nay công chúa nhất định sẽ tới đây, nên để cho nô tỳ đợi ở nơi này!”

“Hỉ Thước báo tin mừng, quả nhiên là điềm tốt!” Mộ Dung Thất Thất đi theo Thanh cô đi vào, chờ đến Phật đường của Đông Phương Lam, Thanh cô mới phát hiện phía sau Mộ Dung Thất Thất còn có hai người cũng đi theo vào.

“Công chúa, bọn họ là?”

“Cô cô, bọn họ là người mình. Phiền cô cô canh chừng phía ngoài giùm con. Con có chuyện gấp muốn cùng ngoại tổ mẫu nói!”

“Được!” Thanh cô gật đầu, đi sát qua bên người Hoàn Nhan Minh Nguyệt, cũng vừa lúc dừng lại trên đôi mắt của Hoàn Nhan Minh Nguyệt, “Vị cô nương này thật quen mặt. . . . . .”

Lời Thanh cô nói…, làm cho Hoàn Nhan Minh Nguyệt nhịn không được, nước mắt tuôn rơi, gỡ xuống mặt nạ da người trên mặt, Hoàn Nhan Minh Nguyệt thốt lên , “Thanh cô, đã lâu không gặp. . . . . .”

“Công. . . . . . Công chúa?!” Nghe thấy giọng nói quen thuộc, lại thêm khuôn mặt quen thuộc, Thanh cô sững sờ.

Chuyện Phượng Tà cùng Hoàn Nhan Minh Nguyệt còn sống, Đông Phương Lam đã nói cho tâm phúc là bà biết, cho nên nhìn đến cặp mắt giống với Hoàn Nhan Minh Nguyệt, nàng cảm thấy rất quen mắt. Không nghĩ tới, người này thật sự là công chúa!

“Công chúa, thật sự là ngài! Ngài còn sống! Này, này. . . . . . Này thật sự là quá tốt!”

Thanh cô kích động giọng nói bắt đầu run rẩy, lập tức, Thanh cô liền quỳ gối trước mặt Hoàn Nhan Minh Nguyệt, “Thanh cô ra mắt công chúa, công chúa còn sống, thật sự là quá tốt!”

“Thanh cô, nhanh đứng lên đi!” Hoàn Nhan Minh Nguyệt đỡ Thanh cô dậy, Thanh cô mặt đầy nước mắt, nhìn về phía nam tử bên cạnh Hoàn Nhan Minh Nguyệt, “Vậy, ngài nhất định là Đại tướng quân rồi!”

“Là ta!” Phượng Tà lúc này cũng đỡ lấy người Thanh cô.

“Thật tốt quá! Công chúa và Đại tướng quân bình yên vô sự, tiểu thư nhất định sẽ rất cao hứng ! Nô tỳ, nô tỳ đi báo cho tiểu thư!”

Đi hai bước, Thanh cô đột nhiên dừng lại, “Nhìn nô tỳ vội vàng kìa, thôi thì mọi người đi xem tiểu thư đi! Ta đi canh cửa! Công chúa, tướng quân, mời!”

Thanh cô đóng cửa lại, Hoàn Nhan Minh Nguyệt cùng Phượng Tà dưới sự hướng dẫn của Mộ Dung Thất Thất đi vào bên trong.

Nơi này rất an tĩnh, nghe không được thanh âm ở bên ngoài, Đông Phương Lam quỳ gối phía trước tượng Phật bằng vàng, tay trái lần (động tác bấm ngón tay cho từng hạt trên xâu chuỗi chuyển động) Phật châu, tay phải gõ mõ. “Đông đông đông ——”

“Phù hộ cho Minh Nguyệt của ta, phù hộ cho Phượng Tà của ta, phù hộ cho hài tử của ta bình an!” Đông Phương Lam nhỏ giọng niệm, Mộ Dung Thất Thất đã tới rất nhiều lần, tình huống như thế nàng cũng thấy rất nhiều, ngược lại với Hoàn Nhan Minh Nguyệt cùng Phượng Tà, nhìn thấy mẹ già đầu tóc hoa râm còn đang ở trước Phật như vậy vì bọn họ cầu khẩn, trong mắt hai người tràn đầy nước mắt.

Hoàn Nhan Minh Nguyệt chậm rãi đi tới, quỳ xuống bên cạnh Đông Phương Lam, nhìn Đông Phương Lam nghiêng nghiêng khuôn mặt già nua, nước mắt tuôn rơi.

“Thất Thất, cháu tới rồi sao ——” nghe được thanh âm, Đông Phương Lam nghiêng mặt qua, “Hôm nay tới thật sớm. . . . . .”

Câu nói kế tiếp chưa nói xong, Đông Phương Lam sửng sờ.

“Mẹ ——” Hoàn Nhan Minh Nguyệt trên mặt tràn đầy nước mắt, một tiếng “Mẹ” , đem tất cả tâm tình trong lòng nàng phát tiết hết ra ngoài.

“Loảng xoảng ——” mõ trong tay Đông Phương Lam cùng Phật châu rơi trên mặt đất, bà không thể tin được hai mắt của mình, “Minh Nguyệt, thật sự là con? Thật sự là Minh Nguyệt của ta?”

“Mẹ. . . . . .” Hoàn Nhan Minh Nguyệt cũng không nhịn được nữa, nhào vào lòng Đông Phương Lam.

Lúc này, giọng Hoàn Nhan Minh Nguyệt nghẹn ngào, nói không ra lời, chỉ có thể một tiếng lại một tiếng hô “mẹ”, dường như muốn đem hơn mười năm ủy khuất, qua một tiếng “mẹ” này, toàn bộ kêu ra.

“Minh Nguyệt!”

Đông Phương Lam tay run lẩy bẩy, vuốt ve tóc Hoàn Nhan Minh Nguyệt. Đúng vậy, là Minh Nguyệt! Thân thể ôn nhuận này là con gái của bà, Minh Nguyệt còn sống! Bà rốt cục đợi được đến lúc gặp con gái của mình rồi!

Trong Phật đường, bởi vì đôi mẫu nữ nhận nhau, mà tràn ngập lên một tầng không khí hạnh phúc cùng đau thương. Phượng Tà đi tới trước mặt Đông Phương Lam, quỳ xuống dập đầu, cũng gọi một tiếng “Mẹ!”

“Phượng Tà! Thật tốt quá! Các ngươi còn sống, thật sự là quá tốt!” Đông Phương Lam lệ tuôn nhạt nhòa, liên tục gạt lệ, “Thật tốt quá!”

Hoàn Nhan Minh Nguyệt cùng Phượng Tà một trái một phải, muốn dìu Đông Phương Lam, lại bị Đông Phương Lam cự tuyệt. Nàng cung kính quỳ gối trước tượng Phật, hai tay úp, nặng nề dập đầu, “Đa tạ Phật tổ! Đa tạ Phật tổ cho chúng ta một nhà đoàn viên! Đa tạ Phật tổ!”

Cho đến khi dập đầu lạy ba cái sau, Đông Phương Lam mới đứng lên, bà tay trái lôi kéo Hoàn Nhan Minh Nguyệt, tay phải lôi kéo Phượng Tà, xem một chút bên trái, lại xem một chút bên phải, kích động gật đầu lia lịa.”Tốt tốt! Tốt!”

Mẹ con đoàn tụ, là chuyện Đông Phương Lam nằm mơ cũng muốn, vốn cho là đây là một loại hy vọng xa vời, không nghĩ tới cuối cùng mộng đẹp biến thành sự thật, bảo Đông Phương Lam như thế nào không kích động.

Một nhà đoàn viên, nước mắt trên mặt Đông Phương Lam, dần dần bị nụ cười thay thế. Bà lôi kéo Hoàn Nhan Minh Nguyệt không chịu buông tay, mẹ con có quá nhiều lời muốn nói, hai người hàn huyên tới ban đêm, Đông Phương Lam còn cảm thấy ý do vị tẫn (chưa thỏa lòng).

Đuọc nghe kể những năm này, Hoàn Nhan Minh Nguyệt vẫn ngủ say không tỉnh, ở dưới địa cung Trường Thu Cung, Đông Phương Lam giận không thể át. Thì ra nhiều năm như vậy, nữ nhi vẫn ở bên cạnh, bà làm mẹ nhưng hoàn toàn không biết, thế cho nên cùng Hoàn Nhan Minh Nguyệt chia lìa suốt mười sáu năm, bảo bà như thế nào không hận!

“Nói cho cùng, cũng là Hoàn Nhan Liệt giở trò quỷ! Làm hại chúng ta cốt nhục chia lìa, cũng là do hắn!”

Nhắc tới Hoàn Nhan Liệt, Đông Phương Lam liền hận đến nghiến răng nghiến lợi.

Hắn ngụy trang vô cùng tốt, vẫn lấy hình tượng đứa con hiếu thảo xuất hiện, không nghĩ tới hắn mới là tâm sâu nhất, đã sớm rắp tâm hại người, còn làm bộ như không có chuyện gì! Thật là quá ghê tởm!

“Mẹ, người đừng nóng giận, tránh ảnh hưởng đến thân thể. Ca ca đúng là đã rất quá đáng, nhưng con cùng Tà ca ca đã quyết định, không truy cứu chuyện đã qua. Chúng con đã bỏ lỡ quá nhiều, cùng mất đi quá nhiều. Hôm nay, có thể ở cạnh nhau đến già, chính là tâm nguyện lớn nhất của con cùng Tà ca ca.”

Hoàn Nhan Minh Nguyệt nói…, Đông Phương Lam có thể hiểu được, bọn họ có thể buông xuống, cũng là một loại giải thoát.

Biết Hoàn Nhan Minh Nguyệt cùng Phượng Tà quyết định rời đi, Đông Phương Lam trong lòng rất là tiếc nuối. Chẳng qua bọn họ ở lại kinh thành, vạn nhất xảy ra biến cố gì, chẳng phải càng phiền toái hơn sao? Họ đã đủ khổ rồi! Không thể chịu đựng thêm việc nào nữa!

Mặc dù Đông Phương Lam không muốn cùng con gái và con rể tách ra, nhưng liên quan đến an nguy của Hoàn Nhan Minh Nguyệt cùng Phượng Tà, bà không thể ích kỷ, không thể lấy tình thương của mẹ mà vây khốn bọn họ. “Tốt! Các con sớm một chút rời khỏi cái đất thị phi này cũng tốt! Trước tìm chỗ an toàn mà tránh, Hoàn Nhan Liệt phát hiện con không có ở đây, nhất định sẽ làm ra chuyện điên rồ, ta ủng hộ các con rời đi!”

Nhìn sắc trời đã không còn sớm, Đông Phương Lam cố nén tư niệm với nữ nhi, thúc giục bọn họ nhanh chóng đeo lên mặt nạ da người, sớm chút rời đi. Chỉ cần biết rằng bọn họ còn sống, biết bọn họ bình an, sợ gì không thể gặp nhau, như vậy cũng đã tốt rồi!

“Nhớ thường xuyên viết thư cho ta, báo bình an! Minh Nguyệt, con phải bồi bổ sức khỏe, đem thân thể dưỡng cho tốt! Phượng Tà, con phải chiếu cố kỹ lưỡng Minh Nguyệt, ta chỉ có một nữ nhi này thôi!”

Trước khi đi, Đông Phương Lam nắm tay Hoàn Nhan Minh Nguyệt, dặn dò liên tục, đưa bọn họ đến tận cửa cung, thấy thân ảnh của bọn họ biến mất, Đông Phương Lam mới được Thanh cô dìu trở về Cẩm Huyền Cung.

Ngày đó, Mộ Dung Thất Thất mang theo Hoàn Nhan Minh Nguyệt cùng Phượng Tà đã dịch dung đi Nam Lân vương phủ, sau đó Phượng Thương chuẩn bị xe ngựa, cùng Mộ Dung Thất Thất tự mình hộ tống hai người rời đi.

“Cha mẹ, hai người trước tiên có thể đi Nam tứ châu, bên đó có người của con, nhất định sẽ hảo hảo chiếu cố hai người!”

Mộ Dung Thất Thất một lần nữa giúp Hoàn Nhan Minh Nguyệt bắt mạch, đem phương thuốc, cùng đồ ăn dinh dưỡng phối hợp, cặn kẽ viết ra, để cho Phượng Tà cất xong, rồi đem thư của mình đưa cho Hoàn Nhan Minh Nguyệt, để bọn họ dễ dàng liên lạc cùng người của Ma Vực.

“Tốt! Tốt!” Biết nữ nhi của mình có tiền đồ như vậy, Hoàn Nhan Minh Nguyệt vô cùng giật mình, nhưng ngoài kinh ngạc, lại là vô cùng mừng rỡ. Mộ Dung Thất Thất như vậy, làm cho lo lắng của Hoàn Nhan Minh Nguyệt đối với nữ nhi, lại thả lỏng một chút, xem ra, nàng có thể tự chiếu cố tốt ình.

“Thương Nhi, cha con đã nói với mẹ chuyện của con, giải độc đây cũng là đại sự a! Cổ độc hành hạ con nhiều năm như vậy, chờ mẹ cùng cha con đi rồi, các con cũng không có cái gì cố kỵ cùng nhớ thương nữa, có thể không còn vướng bận mà làm!”

“Mặc dù chúng ta buông tha Hoàn Nhan Liệt, nhưng hắn có lỗi với con, con nên làm như thế nào, tuyệt đối không thể nương tay! Chẳng qua là. . . . . . Con bây giờ đã không phải một người, con còn có Thất Thất, các con sau này sẽ còn có hài tử, cho nên chuyện này nhất định phải mưu kế cẩn thận mới tốt. Hoặc là không động thủ, nếu muốn động, phải cho đối phương một kích trí mạng, không thể lưu lại tai hoạ ngầm. Mẹ không muốn bi kịch của mẹ và cha con lại tái diễn trên người các con, Thương Nhi, con hiểu ý mẹ chứ?”

“Mẹ, con đã biết!” Phượng Thương gật đầu, “Mẹ cùng cha yên tâm! Con nhất định sẽ chiếu cố tốt Khanh Khanh, cũng sẽ trị lành bệnh của mình!”

Đưa Phượng Tà cùng Hoàn Nhan Minh Nguyệt đi, Mộ Dung Thất Thất tựa vào trong ngực Phượng Thương. Lúc này, đã gần tối, gió có chút lạnh, Phượng Thương ôm chặt vòng eo Mộ Dung Thất Thất, nhẹ nhàng mà ngửi mùi thơm trên tóc nàng.

Hôm nay, bọn họ đã trải qua quá nhiều chuyện. Bất kể nói thế nào, Hoàn Nhan Minh Nguyệt bình yên vô sự, có thể tiếp tục hạnh phúc cùng Phượng Tà, đây là một việc vô cùng tốt. Mà cái câu dặn dò cuối cùng kia của Hoàn Nhan Minh Nguyệt, cũng là suy nghĩ gần đây của Phượng Thương cùng Mộ Dung Thất Thất.

Bên trong Kinh thành, Hạ Tuyết đem tư liệu về Bạch Ức Nguyệt cùng Tô Mi đặt ở trước mặt Di Sa, chỉ có mấy tờ giấy thật mỏng, nhưng phải tra xét chừng mấy ngày.

“Tại sao chỉ có ít như vậy?” Di Sa khẽ nhíu mày, đối với biểu hiện của Hạ Tuyết rất không hài lòng.

Thấy Di Sa tức giận, Hạ Tuyết vội vàng quỳ xuống, “Bẩm công tử, Bắc Chu quốc không có thế lực của chúng ta, Ma Vực cùng Phật Sinh Môn đều không nhận giao dịch này, những thế lực khác không có năng lực lớn như vậy, cho nên tra tìm tư liệu tương đối phiền toái.”

Hạ Tuyết giải thích, khiến sắc mặt Di Sa hơi chút dịu lại. Không khiển trách Hạ Tuyết nữa, Di Sa bắt đầu nghiên cứu tư liệu.

Từ tư liệu mà Hạ Tuyết tra được, Bạch Ức Nguyệt là tiểu thư thế gia, mới ra đời liền có nền tảng vững chắc, hơn nữa cao nhã hào phóng, đối đãi người cũng hòa ái dễ gần, xuất thân tốt đẹp, cử chỉ ưu nhã, hết thảy đều vô cùng hoàn mỹ. . . . . . Chẳng qua, Y Liên nàng có chuyển thế ở trên người Bạch Ức Nguyệt sao?

Mắt Di Sa nhìn chằm chằm vào bức họa Bạch Ức Nguyệt trên giấy, hắn muốn đem tranh này giống như mặt thật, cùng người trong trí nhớ mình hợp lại.

“Liên Sinh, anh là anh trai của em! Chúng ta không thể như vậy! Mau buông!”

“Y Liên, chúng ta không có liên hệ máu mủ, anh yêu em, anh yêu em mà! Năm đó cha nuôi mang em về, tới lúc mẹ nuôi đem em đã tắm rửa trở ra, em giống như thiên sứ nho nhỏ! Một khắc kia, anh liền thích em rồi!”

“Liên Sinh, anh đang nói cái gì vậy! Em vẫn luôn xem anh làm anh trai mà đối đãi!”

“Nhưng anh cũng không có xem em là em gái ruột của anh! Y Liên, anh yêu em, anh muốn em làm người phụ nữ của anh!”

“Bốp ——”

“Y Liên, em đánh anh!”

“Đúng vậy! Anh hãy thanh tỉnh một chút! Hài cốt cha nuôi còn chưa lạnh, anh không đi tìm kiếm hung thủ sát hại cha nuôi, lại ở nơi này nói với em cái gì yêu với không yêu. Liên Sinh, anh rốt cuộc làm sao vậy? Hiện tại chuyện trọng yếu nhất của chúng ta là điều tra rõ chân tướng, báo thù cho cha nuôi a!”

“Báo thù? Ha ha ha! Y Liên, em biết là ai giết cha nuôi không? Là anh a ——”

“Anh nói cái gì? !”

“Cái lão đầu tử kia biết rõ anh thích em, nhưng ông ta chẳng những không giúp, ngược lại còn khuyên anh tránh xa em, còn thêu dệt ra cái gì mà em là em gái ruột của anh để lừa gạt anh. Em nói, ông ta không phải là đáng chết sao?”

“Liên Sinh, anh điên rồi! Anh điên thật rồi!”

“Không sai! Anh điên rồi! Anh là vì em mà điên, vì em mà si mê! Những năm này, tấm lòng anh đối với em, chẳng lẽ em không biết sao! Anh vì em làm nhiều chuyện như vậy, chẳng lẽ em không hiểu sao! Y Liên, anh yêu em!”

“Cút ngay! Anh, tên khốn kiếp này! Anh thế nhưng giết cha nuôi! Cha nuôi đem chúng ta nuôi lớn, xem chúng ta giống như ruột thịt, anh lại làm ra chuyện như vậy ! Tôi muốn giết anh báo thù cho cha nuôi!”

“Két ——” (tiếng đạn lên nòng) “Y Liên, em bây giờ còn có thể động sao? súng ở trong tay của anh, vũ khí của em không có bên người, em lấy cái gì đấu cùng anh?”

“Anh bỏ thuốc vào nước của tôi? Liên Sinh, anh thay đổi rồi, anh trở nên thật là đáng sợ, tôi thật sự không nhận ra anh nữa rồi! Có gan hôm nay anh giết chết tôi đi! Nếu không, chỉ cần tôi sống một ngày, tôi sẽ đuổi giết anh một ngày! Tôi muốn anh vĩnh viễn không có một ngày nào được bình yên! Anh cũng đừng hòng có được tôi!”

“Y Liên, em đừng ép anh!”

“Ác quỷ, anh cút xuống Địa ngục đi!”

“Pằng ——”

“Y Liên ——” Di Sa chợt mở mắt ra, trên trán chi chít mồ hôi hột. Y Liên. . . . . .

“Công tử, ngài sao vậy?” Hạ Tuyết thấy Di Sa như vậy, vội vàng mang nước đưa tới trước mặt hắn, lại đem khăn tay sạch đưa hắn. Hạ Tuyết vừa định giúp Di Sa lau mồ hôi, lại bị Di Sa giơ tay lên ngăn cản, “Ta tự mình làm! Hạ Tuyết, ta nói rồi, ta không thích người khác đụng vào ta, đặc biệt là nữ nhân!”

Nghe được lời này của Di Sa, ngữ điệu cực kỳ nghiêm khắc, mặt Hạ Tuyết cũng lạnh như băng, bởi vì lời của hắn mà xuất hiện chút dao động.

“Dạ, công tử, ta sai rồi. . . . . .” Di Sa không có chú ý tới, lúc hắn nói ra lời này, trong mắt Hạ Tuyết hiện lên vẻ cô đơn, lúc này trong lòng Di Sa nghĩ tới chỉ có một Y Liên.

Y Liên, em nhất định cũng đến cái thế giới này đi! Y Liên, em ở chỗ nào? Em có tha thứ cho anh không? Lúc trước là anh sai rồi, thật sự sai rồi! Y Liên, van cầu em, nhất định phải cho anh thêm một cơ hội nữa, để anh bù đắp lại cho em, để anh hảo hảo yêu em, được không?

Di Sa nhẹ nhàng lau mồ hôi trên mặt, mới vừa rồi, trong đầu hắn hiện ra hình ảnh cuối cùng của kiếp trước, nữ nhân hắn yêu kia, đã chết ở trong tay hắn, bây giờ đang ở đâu?

Đi tới thế giới này đã sáu năm rồi! Sau khi kích động giết Y Liên, hắn cũng nã súng tự sát! Hắn vốn cho là, mình đã chết. Hắn đối xử với nghĩa phụ như vậy, đối xử với người hắn yêu như vậy, chắc chắn chết đi sẽ bị đày xuống địa ngục đau khổ.

Nhưng khiến hắn không ngờ chính là, hắn lại trọng sinh ở Bồng Lai đảo, trên người một mỹ thiếu niên tên Di Sa.

Chắc có lẽ, là trời cao chiếu cố, thương tiếc cho sự si tình của hắn, mới cho hắn cơ hội sống lại. Nhưng là, trời cao có phải bởi vì những việc ác hắn làm mà trừng phạt hắn, cho nên để cho hắn đời này vĩnh viễn không thể đứng lên.

Y Liên, anh đến đây, em, hẳn là cũng đến đúng không. . . . . .

Liếc nhìn tư liệu của Bạch Ức Nguyệt, Di Sa có chút không yên lòng. Vừa nghĩ tới cuối cùng, Y Liên gọi hắn “ác quỷ”, lồng ngực của hắn đau đến co quắp. Hắn không phải là ác quỷ, hắn chẳng qua là hèn mọn yêu nàng, muốn cùng nàng bên nhau đến già mà thôi.

Đầu ngón tay Di Sa, nhẹ nhàng chạm tới bức họa Bạch Ức Nguyệt.

Mày lá liễu, mắt hạnh nhân, Bạch Ức Nguyệt là một mỹ nhân truyền thống, tao nhã không màng danh lợi. Gương mặt này, cùng người trong trí nhớ của hắn hoàn toàn bất đồng. Nếu như nàng là Y Liên, thật là tốt biết bao!

Chờ hắn tìm được Y Liên, đứng ở trước mặt Y Liên, nàng nhất định cũng sẽ không nhận ra mình!

Đổi lại thành một gương mặt ngây thơ, gương mặt mỹ thiếu niên, ban đầu hắn thật cũng không có quen. Bất quá Di Sa tin tưởng, nếu như Y Liên thật sự ở đây, nhất định sẽ nhận ra hắn. Bởi vì, hắn là người cùng nàng lớn lên, Liên Sinh a! Nàng làm sao sẽ không nhận ra hắn đây!

“Hạ Tuyết, tìm một cơ hội, đem Bạch Ức Nguyệt mang đến đây ——” đầu ngón tay Di Sa gõ trên tay nắm xe lăn, hắn không thể chờ được nữa, hắn muốn nhìn thấy nàng.

## 105. Chương 112 : Đêm Tân Hôn Của Tố Nguyệt

Căn cứ những gì được viết trên tư liệu, kể từ khi tham gia cuộc thi tứ quốc tranh bá sau, Bạch Ức Nguyệt vẫn sống ở thành Yên Kinh.

Mặc dù sau cuộc thi, tuyển thủ Tây Kì quốc đều trở về thành Tây Lương, nhưng nàng vẫn còn ở lại Yên Kinh.

Bạch gia ở thành Yên Kinh cũng có cửa hàng, Bạch Ức Nguyệt tựa hồ muốn xem xét công việc làm ăn bên này, cho nên hiện tại bây giờ còn đang ở thành Yên Kinh.

“Công tử.” Thấy Di Sa như vậy, Hạ Tuyết trong lòng đau xót. Công tử, trong mắt, trong lòng ngài chỉ có Y Liên, có thể hay không thỉnh thoảng quay lại, xem một chút người sau lưng là ta đây. . . . . .

Kể từ khi đưa Phượng Tà cùng Hoàn Nhan Minh Nguyệt đi, Mộ Dung Thất Thất nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Cha mẹ theo đuổi hạnh phúc của bọn họ rồi, nàng cùng Phượng Thương lúc nào thì có thể được tự do giống như vậy đây?

Minh Nguyệt Thịnh mấy ngày qua cũng là thường xuyên ghé chơi Nam Lân Vương phủ.

Không biết có phải hay không bởi vì hắn thoải mái thẳng thắn thừa nhận mình đối với Mộ Dung Thất Thất ái mộ, hơn nữa còn biểu lộ rõ ràng sẽ không can dự đến tình cảm của Phượng Thương cùng Mộ Dung Thất Thất, cho nên Phượng Thương đối với sự ghé thăm của hắn cũng không cự tuyệt, còn có thể mời hắn thường xuyên đến Thính Tùng Lâu làm khách mà trò chuyện, hắn cũng là ở chỗ này kết giao không ít bằng hữu.

“Nguyệt Thịnh, cổ thật sự đáng sợ như vậy sao? Xem ra lần này thấy vàng rơi trên đất cũng không dám tùy tiện nhặt lên, vạn nhất là kim ti cổ (cổ trùng hình dạng mảnh như sợi tơ bằng vàng), sau này quấn lên ta thì làm sao bây giờ! Trời ơi! Thật là đáng sợ! May mắn ta ở Bắc Chu!

Trong Thính Tùng Lâu, đang nghe Minh Nguyệt Thịnh nói về kim ti cổ, Hoàn Nhan Khang la lên.

“Lúc trước ngươi muốn mời ta đi Nam Phượng quốc, ta thấy xong rồi! Ta không đi! Vạn nhất khi trở lại trên người mang theo một con cổ trùng, ta đây liền cách cái chết không xa! Ta còn chưa có cưới vợ, cũng chưa có sinh con nữa!”

Lúc nói lời này, Hoàn Nhan Khang liếc nhìn Tô Mi một cái, Tô Mi đỏ mặt lên, hừ nhẹ một tiếng, quay mặt qua một bên, nhìn đi nơi khác.

“Thật ra thì cũng không có đáng sợ như vậy! Đối với tường tộc nhân (dòng họ chuyên dùng cổ giết người @@) mà nói, cổ độc là bằng hữu, và cũng là một phần trong cuộc sống của bọn họ. Thông thường, tường tộc nhân sẽ không đối với người hạ độc.” Thấy Hoàn Nhan Khang nói như vậy, Minh Nguyệt Thịnh nở nụ cười, miệng gượng nở nụ cười nhợt nhạt thảm hại.

“Còn không đáng sợ! Không phải ngươi nói, nữ nhân của tường tộc nếu lo lắng nam nhân không trở về nhà, thì ở trên người bọn họ hạ tương tư cổ sao? Đây chính là tướng công của mình mà các nàng còn có thể xuống tay được?”

Nghĩ đến cảm giác cái loại sâu này ở trong thân thể bò qua bò lại, Hoàn Nhan Khang sờ sờ da gà đang nổi trên người, liên tục nhắc lại, “Dù sao ta cũng sẽ không đi Nam Phượng quốc, đánh chết ta cũng sẽ không đi!”

“A ha . . . . . .” , Minh Nguyệt Thịnh chậm rãi cười một tiếng “‘tường tộc nữ nhân trọng tình’ ở tường tộc, thông thường cũng là chế độ một vợ một chồng. hạ cổ, cũng là vì duy trì chế độ một chồng một vợ đó. Chỉ cần người chồng đối với vợ của mình tốt, nữ nhân tự nhiên sẽ không hạ cổ!”

Tựa như mẫu hậu của hắn, Miêu Sở Vân, cũng là một cô gái trọng tình. Nếu không vì thủ đoạn của nàng, như thế nào lại chết cháy ở trong lãnh cung, . . . . . .”Nghe thấy không đó!” Tô Mi trợn mắt nhìn Hoàn Nhan Khang một cái “‘nam nhân nếu không bội bạc’ nữ nhân cũng sẽ không hạ quyết tâm đối phó với tướng công của mình!”

Tô Mi có ý tứ là muốn báo cho Hoàn Nhan Khang biết, vạn nhất hắn có hai lòng, khó đảm bảo nàng sẽ không học tập theo nữ nhân tường tộc.

“Ta làm sao mà giống như vậy! Tiểu Mi nhi, ta là hạng người gì, muội còn không rõ ràng sao!” Hoàn Nhan Khang đi đến bên cạnh Tô Mi lấy lòng, lấy cùi chỏ chọt chọt nàng, ‘Nàng hãy yên lòng hai trăm phần đi’, so với Tô Mi cùng Hoàn Nhan Khang cãi nhau ầm ĩ, Tố Nguyệt phá lệ an tĩnh. Nàng vừa nghe Minh Nguyệt Thịnh kể về phong thổ Nam Phượng quốc, vừa ở bên cạnh thêu may quần áo.

Nạp Lan Tín ngồi ở một bên khác, cách Tố Nguyệt không xa không gần. Mộ Dung Thất Thất mỗi lần mang Tố Nguyệt trở lại, cũng sẽ gặp phải Nạp Lan Tín.

Có nhiều lần, Nạp Lan Tín cũng muốn tìm cơ hội cùng Tố Nguyệt nói chuyện, nhưng là trên mặt nàng luôn luôn là vẻ mặt ‘người lạ chớ lại gần’, làm cho lời nói của Nạp Lan Tín đến khóe miệng, lại phải nuốt xuống. Nạp Lan Tín biết, bởi vì chuyện hắn theo dõi Tố Nguyệt, hắn coi như là hoàn toàn có lỗi với nàng. Thường ngày nhìn Tô Mi cùng Tố Nguyệt, cảm thấy Tô Mi tính tình nóng nảy, không dễ chọc, không nghĩ tới Tố Nguyệt mới thật sự là quật cường. Chỉ bởi vì chuyện theo dõi mà nàng đã thật lâu cũng không có để ý tới hắn, nhìn ý tứ Tố Nguyệt là tính toán cả đời đều không để ý đến hắn. Bây giờ nên làm cái gì cho phải đây?

Vẻ mặt Nạp Lan Tín bị Hoàn Nhan Khang thu hết vào mắt, hắn đã cùng Tô Mi thảo luận qua chuyện của Nạp Lan Tín và Tố Nguyệt, hai người cảm thấy bọn họ giằng co như vậy không tốt lắm, hơn nữa hai người đều nhất trí cho rằng thật ra thì Tố Nguyệt trầm ổn rất hợp với Nạp Lan Tín “Cáo già”, chính xác là một đôi.

Hoàn Nhan Khang trong lòng tính toán, tốt xấu gì Tố Nguyệt cũng là tỷ muội tốt của Tô Mi, nếu xe tơ hồng giúp bọn họ, vừa có thể thêm công đức, lại còn có thể bồi dưỡng tình cảm với Tô Mi.

Giờ phút này, thấy Nạp Lan Tín buồn khổ như vậy, nụ cười ở khóe miệng cũng vô cùng gượng ép, Hoàn Nhan Khang nháy mắt với Tô Mi, hai người làm bộ “đùa giỡn”, Tô Mi ‘ đụng phải’, ở trên người Tố Nguyệt.

“Ai nha!” Không để ý một chút, kim may đâm vào đầu ngón tay của Tố Nguyệt.

“Là ta bất cẩn! Thật xin lỗi! Tố Nguyệt, ngươi không sao chớ!” Tô Mi vội vàng nhìn về phía Tố Nguyệt, đang nhìn đến trên đầu ngón tay nàng, mới có một chút máu liền nhỏ giọt, Tô Mi kinh ngạc “Thét chói tai” lên, “Ai nha, chảy thật là nhiều máu a! Tố Nguyệt, ngươi đừng lo lắng!”

Tố Nguyệt đang định lắc đầu nói không có chuyện gì, một thân ảnh lao đến, trực tiếp đem Tô Mi từ bên cạnh Tố Nguyệt gạt ra ngoài, chỉ thấy người nọ nhanh chóng nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Tố Nguyệt lên, cẩn thận kiểm tra, “Chỗ nào? Chỗ nào bị thương, để ta xem xem!”

Không đợi Tố Nguyệt hiểu ra, đầu ngón tay đã truyền đến một trận ấm áp, vừa nhìn, Nạp Lan Tín đang cúi đầu đem đầu ngón tay chảy máu của nàng ngậm trong miệng.

“Đây!” Máu dâng lên đầu Tố Nguyệt, đầu óc của nàng, ‘ong ong’, rung động, mặt cũng nóng đến muốn bỏng.

“Cầm máu rồi, không có chuyện gì rồi” chờ Nạp Lan Tín ngẩng đầu, Tố Nguyệt giơ tay cho hắn một bạt tai, “Lưu manh!” Tố Nguyệt bỏ lại y phục trong tay, rưng rưng xông ra ngoài.

Một tát này đánh cho Nạp Lan Tín nhất thời váng đầu, qua một lúc lâu hắn mới suy nghĩ cẩn thận, nam nữ thụ thụ bất thân, Tố Nguyệt không được mạnh mẽ như Tô Mi, tự nhiên là miệng lưỡi rụt rè, hiện tại hắn làm trò trước mặt mọi người, sờ soạng nàng, trước mắt bao nhiêu cặp mắt mút đầu ngón tay nàng, cũng thiệt là có chút “Lưu manh”.

“Đồ ngốc, còn không đuổi theo!” Hoàn Nhan Khang thấy Nạp Lan Tín đứng ngốc ở đàng kia, tiến lên đẩy hắn một cái, “Nhanh đi a!”

Bị Hoàn Nhan Khang như vậy nhắc nhở, Nạp Lan Tín đầu óc chợt thanh tỉnh lại, lập tức vén vạt áo, chạy đuổi theo.

Tố Nguyệt đi qua đi lại trong vương phủ, nghĩ đến chuyện mới vừa rồi, thật là đáng xấu hổ. Tên khốn kiếp này! Thế nhưng trước mặt mọi người liếm ngón tay của nàng! Đây không phải là muốn phá hoại thanh danh của nàng sao! Nhìn Nạp Lan Tín bình thời nho nhã lễ độ, không nghĩ tới nhân phẩm của hắn lại kém như vậy!

Lúc này, hình tượng Nạp Lan Tín ở trong lòng Tố Nguyệt tuột dốc không phanh. Lúc trước làm ra bộ dáng đứng đắn, lại theo dõi nàng điều tra chuyện của tiểu thư, hiện tại vừa làm bộ lo lắng tay nàng bị thương, nhưng đối với nàng làm ra chuyện như vậy. Tên khốn kiếp này, thật là đáng chết mà!

“Tố Nguyệt cô nương! Tố Nguyệt cô nương!”

Trong lòng Tố Nguyệt đang hung hăng mắng Nạp Lan Tín, đã nghe đến thanh âm của hắn từ xa truyền đến. Chờ Nạp Lan Tín đứng ở trước mặt nàng, Tố Nguyệt lập tức lạnh mặt “ngươi tới đây làm gì?”

“Tố Nguyệt cô nương, mới vừa rồi là ta không đúng, ta quá nóng vội. . . . . . . . . . . . Ta, ta chỉ là muốn nói uội biết. . . . . . Ta không có ý khác, ta. . . . . . Là quan tâm muội!”

Thấy Tố Nguyệt trừng mắt lạnh, Nạp Lan Tín biết nàng nhất định là hiểu lầm mình, vội vàng giải thích cho Tố Nguyệt nghe. Nhưng là hắn càng khẩn trương, càng hỏng việc, càng gấp gáp, cái miệng vốn lợi hại nói đến cuối cùng cũng lấp ba lấp bấp .

‘Quan tâm? Ta không cần sự quan tâm của ngươi! Quyết không cần!’, mặc dù bộ dáng Nạp Lan Tín rất buồn cười, nhưng Tố Nguyệt căn bản là cười không nổi. Nếu không phải bởi vì thân phận đặc thù của Nạp Lan Tín là thân tín của Phượng Thương, hôm nay hắn khinh bạc nàng như vậy, nàng nhất định đã giết hắn rồi.

Từ trong mắt Tố Nguyệt, Nạp Lan Tín thấy được sự lạnh lùng, còn có tiểu nữ nhân kia vẻ mặt quật cường nhưng đang biểu môi đầy ủy khuất, rõ ràng là đang khắc chế bản thân mình. Nếu là Tô Mi, chỉ sợ sớm đã cùng hắn đánh nhau!

“Cái kia. . . . . .” Tố Nguyệt không nói lời nào, Nạp Lan Tín cũng không biết nên như thế nào dỗ dành tiểu nữ nhân vui vẻ, “Cái kia” hồi lâu, Nạp Lan Tín rốt cục lấy hết dũng khí mở miệng, “Ta sẽ đối với muội chịu trách nhiệm !”

“Xì” những người phía sau vừa theo tới, nghe được những lời cuối cùng của Nạp Lan Tín, không nhịn được cười ra tiếng. Mà tiếng cười, làm cho Tố Nguyệt lại càng thẹn thùng.

“Ai bắt ngươi chịu trách nhiệm chứ! Người nào cần ngươi chịu trách nhiệm!” Tố Nguyệt mắt nóng lên, nước mắt xém xíu nữa là rơi. Nạp Lan Tín nghĩ nàng là cái gì? Cho là chính nàng là không ai thèm lấy, hiện tại tìm cơ hội kiên quyết kín đáo đưa cho hắn sao? Nàng mới không cần hắn giả mù sa mưa như vậy!

Không thể không nói, lòng của thiếu nữ rất là nhạy cảm và yếu ớt, ngày thường Tố Nguyệt rất lý trí, thời điểm gặp phải vấn đề tình cảm, đầu óc hỗn loạn như tơ vò. So với nàng, Nạp Lan Tín cũng chả tốt hơn bao nhiêu.

Nhìn đến đôi mắt to tròn linh lợi của Tố Nguyệt, nước mắt ở trong hốc mắt đảo quanh, nhưng nàng cố nén không để ình rơi lệ, Nạp Lan Tín đau lòng không thôi, một bước tiến lên, đem Tố Nguyệt ôm vào lòng. (hoan hô Tín ca ^^)

“Đừng khóc, muội vừa khóc, ta sẽ rất đau lòng !”

Nạp Lan Tín không nói lời ngon tiếng ngọt, nhưng vừa vặn đem suy nghĩ nội tâm của mình biểu đạt ra thành lời, Tố Nguyệt bị những lời nói “tâm tình” của hắn dụ dỗ.

“Ngươi, tên khốn kiếp này, buông tay!” Tố Nguyệt vùng vẫy.

Mới vừa rồi là bị nam nhân này liếm ngón tay, lúc này lại bị hắn ôm thật chặt. Nạp Lan Tín hắn rốt cuộc muốn làm gì? Chẳng lẽ hắn muốn ọi người trong Vương Phủ thấy một màn như vậy, để cho không ai thèm lấy nàng sao!

“Buông ra!” Không biết là thẹn quá thành giận, hay là mất đi lý trí. Tố Nguyệt nắm chặt tay thành quyền, nhìn tròn trịa trắng nõn, dùng sức đấm vào ngực Nạp Lan Tín, ra tay rất nặng, quả đấm hạ xuống trên người Nạp Lan Tín nghe “Bang bang”

Rung động.

Biết mình chọc giận Tố Nguyệt, nhưng là Nạp Lan Tín không có ý định buông tay. Tựa như vừa buông tay ra, nàng sẽ lại giống như lúc trước, xa cách trốn tránh hắn, không hề đến gần hắn lần nữa. Nạp Lan Tín không thích cái loại tư vị này, cái loại cảm giác bị Tố Nguyệt xa cách thật là cực kỳ khó chịu.

“Sẽ không!” Nạp Lan Tín biểu hiện so sánh với Tố Nguyệt còn quật cường hơn, mặc kệ má trái sưng đỏ, hai cánh tay Nạp Lan Tín ôm siết càng chặc hơn, đem Tố Nguyệt vững vàng khóa vào trong ngực, hành động giống như xiềng xích, đem nàng nhốt lại. “Ta đây cả đời không buông!”

Lần đầu tiên bị nam nhân ôm như vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn của Tố Nguyệt nóng đến đỏ bừng, cộng thêm tránh thoát không được, lại nghe Nạp Lan Tín nói những lời tâm tình ngọt đến chết người kia, Tố Nguyệt lại càng khổ sở, cứ như vậy nhịn không được, nước mắt liền “Xoạch” tuôn rơi.

“Ngươi, ngươi khi dễ ta!”

Một tiếng này, trong sự tức giận mang theo một tia rung động, giống như sự thẹn thùng của thiếu nữ, nghe được Nạp Lan Tín trái tim ‘bang bang’, loạn nhịp.

“Ta không có khi dễ ngươi!” Nước mắt Tố Nguyệt làm cho Nạp Lan Tín hoàn toàn luống cuống, vội vàng buông tay, kéo tay áo lau nước mắt cho nàng. “Thật xin lỗi! Thật xin lỗi! Ta thật không có khi dễ muội! Ta là thật lòng thích muội ! Thương muội còn không hết, lý nào lại không biết thương tiếc mà khi dễ muội!”

Nạp Lan Tín nói…, làm cho Tố Nguyệt khóc càng lợi hại hơn.

Lúc trước hắn ra vẻ một bộ dáng hứng thú với nàng, làm cho nàng cũng dần dần động tâm, nhưng kết quả cuối cùng cũng là hắn theo dõi nàng, điều tra chuyện của Mộ Dung Thất Thất. Cái cảm giác bị người lợi dụng này, làm cho trong lòng Tố Nguyệt rất khó chịu, đặc biệt là cảm tình bị lợi dụng, càng làm cho trong lòng nàng có khúc mắc.

Hiện tại Nạp Lan Tín nói thích nàng, làm cho Tố Nguyệt sợ, cảm thấy không chừng lại là một cái bẫy, làm cho nàng không thể nào tin nổi hắn.

Tố Nguyệt khóc giống như con nít, đem tất cả ủy khuất lúc trước toàn bộ phát tiết ra ngoài, Nạp Lan Tín luống cuống tay chân, không giúp được Tố Nguyệt lau nước mắt, không đầy một lát, trên ống tay áo hắn cũng loang lổ nước mắt Tố Nguyệt .

Tiếng khóc của Tố Nguyệt, đem tất cả mọi người ở Vương Phủ kéo tới đây, Tố Nguyệt bình thời đối đãi với mọi người rất tốt, cho nên ở Vương Phủ phẩm chất rất tốt, hiện tại thấy Tố Nguyệt khóc, tất cả mọi người cho rằng là Nạp Lan Tín khi phụ (bắt nạt) nàng, rất nhiều người bắt đầu hướng về phía Nạp Lan Tín chỉ chõ, quần tam tụ ngũ (tốp năm tốp ba) bắt đầu nghị luận.

‘Đừng khóc! Ta xin muội đó!’, Nạp Lan Tín lần đầu thành tiêu điểm của Vương Phủ, làm cho hắn có chút không thích ứng được, huống chi những người đó trong ánh mắt lại đang lên án hắn, thật giống như chắc chắn là hắn khi dễ đại cô nương nhà người ta, làm cho Nạp Lan Tín biểu tình không chịu được.

“Ta xin muội! Nếu không, muội đánh ta đi! Nếu muội tức giận, hãy cứ đánh ta đi!”

Nạp Lan Tín cầm lấy tay Tố Nguyệt, hướng trên mặt mình mà đánh “Ba”, không tới hai cái, mặt Tố Nguyệt đỏ lên, đem tay rút về.

“Đừng khóc a! Còn khóc, mọi người sẽ đem ta giết chết đó!”

Thấy Tố Nguyệt không hề khóc nữa, Nạp Lan Tín thở phào nhẹ nhỏm. Mới vừa rồi sốt ruột, trên trán hắn dính một tầng chi chít mồ hôi, bởi vì khẩn trương, mặt Nạp Lan Tín cũng trở nên hồng hồng, má trái bị Tố Nguyệt ột bạt tai, hiện rõ ràng năm dấu ngón tay. Bây giờ nhìn đi tới, muốn bao nhiêu tức cười, có bấy nhiêu tức cười.

Bộ dạng Nạp Lan Tín chật vật, làm cho Tố Nguyệt buồn cười, nhưng là nghĩ đến chuyện lúc trước, nàng liền trầm mặt xuống.

“Ngươi đi đi! Chúng ta coi như chuyện gì cũng không có phát sinh! Sau này thấy ta, ngươi tránh đi một chút, nếu không ta thấy ngươi một lần, đánh ngươi một lần!”

Tố Nguyệt không khóc, đây là chuyện thật cao hứng, nhưng là sau lời nói của nàng…, lại đem Nạp Lan Tín trực tiếp đạp xuống mười tám tầng Địa Ngục, cho hắn một nhát lạnh lẽo xuyên thấu tim.

Lời này là có ý gì? Cái gì gọi là “Coi như chuyện gì cũng không phát sinh qua”? Hắn mút đầu ngón tay của nàng, ôm nàng, còn cùng nàng thổ lộ lời trong lòng, nàng lại một câu không có phát sinh qua, muốn đem những chuyện này xóa bỏ? Tại sao có thể như vậy?

Nạp Lan Tín lần đầu tiên trầm mặt, hắn nhìn chằm chằm mặt Tố Nguyệt, cắn răng, một phát bắt được tay Tố Nguyệt, xông về Thính Tùng Lâu.

“Nạp Lan Tín, ngươi làm gì a!” Tố Nguyệt muốn đem tay tránh thoát ra ngoài, nhưng khí lực Nạp Lan Tín rất lớn, ngày thường nhìn hắn là văn nhược thư sinh, không nghĩ tới hắn lại là một người luyện võ. “Buông tay!”

Nạp Lan Tín không thèm nghe Tố Nguyệt nói…, trực tiếp đem nàng túm đến Thính Tùng Lâu.

Trong phòng, Mộ Dung Thất Thất, Phượng Thương cùng Minh Nguyệt Thịnh đang nói chuyện phiếm, chỉ nghe ‘phanh’ một tiếng, cửa bị đẩy ra, sau đó Nạp Lan Tín kéo Tố Nguyệt vào, hấp tấp đến trước mặt Mộ Dung Thất Thất cùng Phượng Thương.

Nạp Lan Tín một tay vén áo, quỳ gối trước mặt Phượng Thương cùng Mộ Dung Thất Thất, một tay dùng sức kéo, làm cho Tố Nguyệt cùng hắn cùng nhau quỳ xuống.

“Các ngươi. . . . . .”

Thấy cảnh tượng này, ánh mắt Mộ Dung Thất Thất có chút ý vị thâm trường (ý tứ hàm xúc, hứng thú), dường như, sắp có trò hay a!

“Nạp Lan, các ngươi làm cái gì vậy?”

“Vương Phi, ta thích Tố Nguyệt, xin ngài đem nàng gả cho ta!”

Nạp Lan Tín vừa mở miệng, chính là đem Tố Nguyệt “nổ” đến hôn mê. Hắn, hắn quả thực chính là người điên! Thế nhưng mang theo nàng vọt tới trước mặt Mộ Dung Thất Thất cầu hôn, nơi nào lại có người như vậy a!

Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng trong lòng Tố Nguyệt lại có một con thỏ nhỏ đang nhảy loạn khắp nơi (ý chỉ tim đập loạn xạ ak).

Tố Nguyệt không có lên tiếng, Nạp Lan Tín dễ chịu hơn một chút, hắn thật sợ, sợ nàng lúc này lên tiếng phản đối, vậy thì giống như là hắn đang cường đoạt dân nữ a!

“Tốt!” Mộ Dung Thất Thất gật đầu ngay tức khắc, cho đến khi nghe được thanh âm Mộ Dung Thất Thất, Tố Nguyệt mới kịp phản ứng. Nàng đây là đang làm cái gì? Nàng lại không có phản đối!

“Tiểu thư” Tố Nguyệt ngẩn mặt ra.

“Ai nha, hôm nay là một ngày thật tốt! Ta nói làm sao tâm tình tốt như vậy đây! Nguyên lai là Nạp Lan muốn cưới Tố Nguyệt làm vợ! Thương, chàng nói ngày mấy thì tốt đây? Chúng ta chọn một ngày thật tốt, để bọn họ thành thân! Chàng nói có được hay không? !”

Mộ Dung Thất Thất không có chỗ nào cho phép Tố Nguyệt mở miệng cự tuyệt, trong khoảng thời gian này Nạp Lan Tín tiều tụy, đối với Tố Nguyệt lấy lòng, Mộ Dung Thất Thất đều nhìn thấy ở trong mắt. Nàng biết, hai người này là bởi vì chuyện theo dõi lúc trước mà “Kết thù kết oán”, chuyện này đã qua lâu như vậy, hơn nữa nàng cùng Phượng Thương cũng là người một nhà, bọn họ ở nơi này giận dỗi, có hơi chút kỳ cục rồi.

Tố Nguyệt không giống Tô Mi, Tô Mi là người chủ động tình cảm, tính cách hướng ngoại, nàng biết mình phải như thế nào, nếu cần thì phải cố gắng đi tranh thủ. Tố Nguyệt bất đồng, nàng có do dự có băn khoăn, thậm chí còn nhát gan sợ sệt, lúc này, liền cần một người ở phía sau nàng tác động!

Có người như Nạp Lan Tín chiếu cố Tố Nguyệt, Mộ Dung Thất Thất rất yên tâm. Nạp Lan Tín là phụ tá đắc lực của Phượng Thương, là một nam nhân không tệ. Nàng cũng không nghĩ muốn đem Tố Nguyệt cùng Tô Mi vĩnh viễn giữ ở bên người, nàng hạnh phúc, cũng phải nhìn các nàng cùng hạnh phúc. Cho nên lúc này Mộ Dung Thất Thất không ngần ngại “Ép duyên”, đem hôn sự áp vào Tố Nguyệt.

Phượng Thương đương nhiên là biết ý nghĩ của Mộ Dung Thất Thất, trực tiếp cự tuyệt “Chọn ngày không bằng đúng dịp, dứt khoát liền hôm nay đi!”

“Vậy thì thật là tốt quá!” Mộ Dung Thất Thất đứng lên, gọi Tô Mi tới, một hồi phân phó đi xuống, không đầy một lát chuyện thành thân của Tố Nguyệt cùng Nạp Lan Tín liền truyền khắp cả Vương Phủ, tất cả mọi người bắt đầu lu bù công việc, vì bọn họ mà chuẩn bị hôn lễ.

“Chờ, chờ chút . . . . . .” , vẫn chờ đến khi Mộ Dung Thất Thất dừng lại, Tố Nguyệt mới hiểu được chuyện gì, tiểu thư lần này nhưng là thật đem nàng “Bán” đi. “Tiểu thư, ta không rời khỏi người đâu!”

“Nha đầu ngốc! Ta còn chưa đuổi ngươi đi ngươi gấp gáp cái gì! Ngươi gả cho Nạp Lan Tín, sau này chúng ta cũng là người một nhà!” Thấy bộ dáng Tố Nguyệt cũng là thích Nạp Lan Tín , lần này không đưa Tố Nguyệt lên kiệu hoa, còn không có biết sẽ bị “hành hạ” đến khi nào.

“Tiểu thư. . . . . .” . . . . . .” Tố Nguyệt mặt đỏ lên, còn muốn nói điều gì, bị Mộ Dung Thất Thất trực tiếp kéo đến trên lầu, nên vì cô dâu chuẩn bị tắm rửa thay quần áo, trang điểm.

Lầu dưới, Nạp Lan Tín cười đến phát ngốc. Hắn không nghĩ tới, chuyện kết hôn này cứ như vậy bị Mộ Dung Thất Thất quyết định rồi! Vốn là còn lo lắng Tố Nguyệt không chịu đáp ứng, còn giằng co ở nơi đó, không nghĩ tới Mộ Dung Thất Thất ra mặt, trực tiếp làm xong, thật sự là thật bất khả tư nghị (không thể tưởng tượng được)! Hắn muốn làm tân lang lắm rồi!

“Ha ha, ngốc quá!” Hoàn Nhan Khang ôm vai, ở một bên nhìn Nạp Lan Tín, trong mắt tràn đầy hâm mộ.

Hắn không nhìn ra, Nạp Lan Tín dĩ nhiên là nhân vật lợi hại như vậy! Một lời bày tỏ, liền được ôm giai nhân về! Hắn đối với Tô Mi quấn quít với nhau lâu như vậy, cũng không thấy Tô Mi gật đầu. Xem ra, hắn đã tìm nhầm phương pháp, hẳn là cùng Nạp Lan Tín giống nhau, để tiến hành phải đi cầu xin biểu ca cùng biểu tẩu!

Mộ Dung Thất Thất đã sớm chuẩn bị xong mũ phượng khăn quàng vai đặt ở trước mặt Tố Nguyệt, Tố Nguyệt ánh mắt nóng lên, cảm động nói không nên lời, thì ra là Mộ Dung Thất Thất đã sớm bắt đầu vì nàng cùng Tô Mi chuẩn bị những thứ này, giá y (đồ cưới) đỏ rực như lửa, mũ phượng mỹ lệ, vừa nhìn là biết do đích thân Mộ Dung Thất Thất thiết kế .

“Tiểu thư. . . . . .”

“Đừng khóc! Cô dâu cũng không thể khóc!” Thấy Tố Nguyệt nước mắt rơi, Mộ Dung Thất Thất vội vàng chuẩn bị xong khăn tay. “Những thứ này ta đã sớm chuẩn bị xong! Này một bộ là của ngươi, dựa theo thân hình của ngươi thiết kế , chính là chờ hôm nay đây!”

“Tiểu thư, ngươi đối với Tố Nguyệt thật tốt!” Bởi vì cái câu kia của Mộ Dung Thất Thất ‘cô dâu không thể khóc’, Tố Nguyệt cố gắng chịu đựng không có khóc.

“Ngươi đi theo ta đây bao lâu, chiếu cố ta như vậy , những thứ này là việc ta phải làm!” Mộ Dung Thất Thất tự mình làm giá y cho Tố Nguyệt, mặc vào giá y thêu kim phượng, Tố Nguyệt nhìn qua phi thường xinh đẹp. Chuyện xã giao Mộ Dung Thất Thất không quen làm, nên giao cho Tô Mi, nàng thì động thủ giúp Tố Nguyệt hóa trang.

Bận rộn suốt một buổi trưa, chờ thời điểm trời tối, trong vương phủ đã giăng đèn kết hoa, khắp nơi đều là màu đỏ. Đại đèn lồng, trong nhà thấp lên đôi long phượng nến to bằng bắp tay trẻ con, cả không khí cũng bị nhuộm đỏ.

Trừ người Vương Phủ, cộng thêm Hoàn Nhan Khang cùng Minh Nguyệt Thịnh, hôm nay cũng không có khách nhân khác. Bất quá, chỉ vẻn vẹn những người này, cũng đã rất náo nhiệt rồi. Ở dưới sự chủ trì Phượng Thương cùng Mộ Dung Thất Thất, Nạp Lan Tín cùng Tố Nguyệt bái thiên địa, Tố Nguyệt bị đưa vào tân phòng, Nạp Lan Tín còn lại là bị túm ra uống rượu. Không biết có phải hay không là hâm mộ với ghen tỵ, Hoàn Nhan Khang dùng sức ép Nạp Lan Tín uống rượu, dùng lời của hắn mà nói, “Tiểu tử này thật là quá tốt mệnh rồi!” Hắn cũng hận không được sớm một chút đem Tô Mi cưới về, nhưng Tô Mi luôn là vẫn kiên trì, để cho Hoàn Nhan Khang chờ có chút nóng lòng.

Minh Nguyệt Thịnh là lần đầu tiên tham gia chuyện như vậy, tận mắt nhìn thấy Mộ Dung Thất Thất chỉ hôn, cùng với một loạt chuyện phía sau này, hắn rốt cục hiểu Mộ Dung Thất Thất tại sao lại chọn ở cùng Phượng Thương.

Nam nhân này, quả thực là đem Mộ Dung Thất Thất cưng chìu lên đến trời, nàng nói như thế nào, hắn lập tức làm, sẽ không chút nào do dự, cũng không có hoài nghi. Cái này, Minh Nguyệt Thịnh để tay lên ngực tự hỏi, cảm giác mình không bằng Phượng Thương, khó trách hắn cuối cùng lại thắng mình. . . . . .”Đến ! Uống rượu!” Minh Nguyệt Thịnh thích uống rượu, cảm thấy uống bằng chung (chén nhỏ) chưa đã ghiền, trực tiếp kêu người ta đổi chén lớn . ‘Đến , chúng ta hôm nay không say không về!”

Trong vương phủ, bởi vì hôn sự của Tố Nguyệt mà náo nhiệt vui mừng mãi cho đến khi hoàng hôn buông xuống, bầu trời một mảnh sắc đen, Nguyệt Thịnh say đến đứng không vững phải dựa vào gốc cây, Nạp Lan Tín mới được những người này thả, lung la lung lay đi đến tân phòng, nến đỏ chập chờn, Tố Nguyệt kéo kéo hỉ khăn có chút khẩn trương. Nàng chưa từng nghĩ tới, mình một ngày nào đó thành thân, hôm nay chuyện này tới quá đột nhiên, bất ngờ đến nỗi nàng chẳng thể nào chuẩn bị.

Cho tới bây giờ, Tố Nguyệt cảm giác là mình đang nằm mơ, hết thảy tới quá nhanh, mau đến làm cho nàng ứng phó không kịp. Tố Nguyệt rất khẩn trương, hai tay xoắn chặt khăn tay, Tim “Phốc phốc” nhảy dồn dập, những lời ban ngày Nạp Lan Tín nói đó, vẫn còn văng vẳng ở bên tai Tố Nguyệt, làm cho trong lòng nàng ngọt như mật.

Tiểu thư nói, Nạp Lan Tín là một người đáng giá để tín nhiệm, Tố Nguyệt tin tưởng lời nói của Mộ Dung Thất Thất.

Đợi một lúc lâu, Tố Nguyệt cũng nghe được tiếng bước chân của Nạp Lan Tín. Lúc trước Tô Mi ở chỗ này cạnh nàng, nói cho nàng biết Nạp Lan Tín ở tiền sảnh bị chuốc rượu, Tố Nguyệt còn tưởng rằng Nạp Lan Tín nhất định sẽ người đầy mùi rượu mà trở lại, không nghĩ tới lúc này nghe cước bộ của hắn không những không loạng choạng mà còn trấn định trầm ổn.

Nạp Lan Tín đi vào phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại, từng bước đi về phía Tố Nguyệt.

Ánh nến lung linh, chiếu lên người Tố Nguyệt tạo thành một vầng ánh sáng đỏ hồng, khiến nàng tăng thêm một tầng màu sắc quyến rũ huyền ảo, nhìn qua càng thêm mê người.

“Tố Nguyệt” Nạp Lan Tín nhẹ nhàng kêu một tiếng, đưa tay vén hỉ khăn của Tố Nguyệt lên.

“Tố Nguyệt, nàng thật đẹp ”

Nạp Lan Tín nói…, làm cho Tố Nguyệt vốn là đỏ bừng mặt, lại càng nóng rần lên. Nạp Lan Tín nâng cằm Tố Nguyệt lên, cùng nàng hai mắt nhìn nhau, “Tố Nguyệt, nàng rốt cục cũng là vợ của ta rồi!”

Tố Nguyệt không biết nói cái gì cho phải, chỉ có thể mặc cho Do Nạp Lan Tín chủ động. Bộ dáng nàng ngượng ngùng căng thẳng, làm cho người ta lại càng nhịn không được mà yêu thương. Nạp Lan Tín cúi đầu, thời điểm đang chuẩn bị hôn Tố Nguyệt, chỉ nghe ngoài cửa một tiếng “Bịch”, sau đó là tiếng kêu của Hoàn Nhan Khang.

“Tiểu Mi nhi, sao nàng lại đánh ta? !”

“Ngươi không xấu hổ, rình góc tường nghe lén! Đi! Đừng quấy rầy bọn họ!”

Sau đó chính là tiếng thét chói tai của Hoàn Nhan Khang, “Đừng, vặn rớt lỗ tai của ta! Ta thế nào cũng là hoàng tử, ta muốn giữ chút hình hình tượng a!”

“Hình tượng cái đầu ngươi!”

Việc Hoàn Nhan Khang là ngoài ý muốn, làm gián đoạn chuyện tốt của Nạp Lan Tín, khiến hắn dở khóc dở cười. Chỉ chờ chung quanh an tĩnh lại, bọn họ mới thật bắt đầu thay quần áo. . . . . . , bởi vì Tố Nguyệt kết hôn, Mộ Dung Thất Thất cùng Phượng Thương đặc biệt đối với bọn họ cho vợ chồng son nghỉ ngơi một tháng, Phượng Thương dặn dò Nạp Lan Tín, để cho hắn mang Tố Nguyệt đi chung quanh một chút, tỷ như tuần trăng mật, du sơn ngoạn thủy gì gì đó.

Bất quá, đề nghị của Phượng Thương bị hai người này cự tuyệt, mọi người đều biết hiện tại đã đến thời khắc mấu chốt, bọn họ là thân tín của Phượng Thương cùng Mộ Dung Thất Thất, không thể tùy tiện rời đi, hai người ở lại Vương Phủ, vẫn là cùng ngày thường giống nhau, cái này, khiến cho Mộ Dung Thất Thất cùng Phượng Thương có chút đau lòng, cảm thấy thật có lỗi với bọn họ.

Phượng Thương cùng Mộ Dung Thất Thất bắt đầu chuẩn bị chuyện giải cổ, một mặt khác Bạch Ức Nguyệt nhận được thiệp mời từ Nam Lân Vương phủ, thiệp mời đề ba chữ “Phượng Thất Thất” thật to màu vàng chói lọi.

Nguyên lai là nàng! Bạch Ức Nguyệt nhìn đến nội dung bên trong thiệp, mày liễu nhíu lại.

Kể từ sau khi biết Mộ Dung Thất Thất là nữ nhi của Hoàn Nhan Minh Nguyệt, Bạch Ức Nguyệt cũng không có để ý tới nàng nữa, cho dù người bên cạnh Mộ Dung Thất Thất là Tố Nguyệt đã tới nhiều lần, cũng bị Bạch Ức Nguyệt cự tuyệt ngoài cửa.

Bạch Ức Nguyệt từng xem Mộ Dung Thất Thất là bằng hữu, nhưng là nàng trăm triệu cũng không nghĩ tới, mẫu thân của Mộ Dung Thất Thất lại chính là người “Tội khôi họa thủ” (kẻ đầu sỏ) làm hại mẹ nàng đau khổ cả đời – Hoàn Nhan Minh Nguyệt.

Không người nào có thể chấp nhận trượng phu của mình trong lòng lại có một nữ nhân khác, coi như thê tử có độ lượng cỡ nào, gặp phải chuyện như vậy trong lòng cũng sẽ có một bóng ma. Mẫu thân của nàng, yêu phụ thân cả đời, nhưng trong lòng cha nàng thủy chung chỉ chứa một nữ nhân mà hắn vĩnh viễn cũng không chạm tới được .

Bạch Ức Nguyệt vừa ra đời, liền có được sự sủng ái của phụ thân, mẫu thân của nàng vốn cho rằng trượng phu bắt đầu hồi tâm chuyển ý, không nghĩ tới Ức Nguyệt cái tên này, lại hoàn toàn bán đứng nội tâm hắn.

Mặc dù Bạch Ức Nguyệt biết rõ chuyện này cùng Mộ Dung Thất Thất không có liên quan, Mộ Dung Thất Thất là vô tội, nhưng là, cảm giác được mẫu thân của nàng không phải là vô tội?

Thế nhân đều nói Bạch phủ sự nghiệp to lớn, Bạch gia lão gia cũng chỉ có một nữ nhân, ở nơi này là thời đại của tam thê tứ thiếp, đây cũng là chuyện cực kỳ hiếm thấy! Nữ nhân thiên hạ đều hâm mộ không hết! Nhưng là có ai biết, mẫu thân – thân là Bạch phủ đương gia chủ mẫu, lại là người trước miễn cưỡng cười vui, sau yên lặng rơi lệ!

Nhìn thiếp mời trong tay, Bạch Ức Nguyệt có chút do dự, nàng nghĩ muốn xé thiệp này, sau lại không nhẫn tâm. Mộ Dung Thất Thất là một cô gái ưu tú, Bạch Ức Nguyệt vô cùng rõ ràng. Lúc nghịch cảnh thì bất ti bất kháng (không tự ti không kiêu ngạo), lúc thuận cảnh thì nho nhã lễ độ, hết thảy như vậy tự nhiên, giở tay nhấc chân biểu hiện rõ ràng khí chất đặc biệt. . . . . . Ở trên thế giới này, người ưu tú không nhiều lắm, người ưu tú cùng khiêm tốn lại càng ít hơn, Mộ Dung Thất Thất chính là người như vậy, làm cho người ta nhịn không được muốn kề cận bên nàng, muốn cùng nàng làm bằng hữu. Từ thế giới nội tâm của Bạch Ức Nguyệt mà nói, nàng rất nguyện ý cùng Mộ Dung Thất Thất làm bằng hữu, nhưng khoảng cách giữa các nàng lại bị kéo xa như vậy, khiến cho nàng không dám vượt qua.

Đối với nữ nhi của Hoàn Nhan Minh Nguyệt trở thành bằng hữu, có phải hay không là phản bội mẫu thân? Mẫu thân Bạch Ức Nguyệt quanh năm uất ức thành bệnh, cuối cùng ưu sầu mà chết, bộ dáng hai mắt đẫm lệ trước khi chết của người, vẫn luôn khắc sâu trong lòng Bạch Ức Nguyệt .

Một bên là tình bằng hữu trân quý, một bên là nước mắt của mẫu thân, Bạch Ức Nguyệt trong lòng khó khăn đấu tranh lựa chọn.

“Ức Nguyệt, thật lâu không thấy, nghe nói hoa đào ở Kính Đình Sơn đã nở, ta ở thành Nam Kính Đình Sơn chờ ngươi tới ngắm hoa! Không gặp không về! Phượng Thất Thất.”

Nhìn lời mời trên thiếp…, Bạch Ức Nguyệt do dự thật lâu.

Tất cả những chuyện bên trong, Mộ Dung Thất Thất là vô tội nhất. Nàng vừa được sinh ra đã bị Lý Thu Thủy ôm đi, hôm nay mặc dù nhận tổ quy tông, nhưng phụ mẫu đều mất, vốn là người yêu thế nhưng lại biến thành ca ca. Thật ra thì, Mộ Dung Thất Thất cũng là một người rất đáng thương.

Lại nói, đối với Mộ Dung Thất Thất, nàng hẳn là nên ở bên cạnh những lúc quan trọng như thế này.

Nhưng nàng lại là vì chuyện tình của đời trước, “giận chó đánh mèo” với Mộ Dung Thất Thất, chẳng những lúc này đây không ở bên cạnh quan tâm nàng, ngược lại đối với nàng hờ hững. Nghĩ được như vậy, trong lòng Bạch Ức Nguyệt một trận áy náy.

Lâu như vậy, nàng chẳng qua là để ý nội tâm cùng cảm thụ của mình, không màng tới người bằng hữu Mộ Dung Thất Thất này, lại cũng lần lượt đem người mà nàng ấy phái tới cự tuyệt ngoài cửa, không nhận lòng tốt của nàng, làm như vậy, thật sự là quá ích kỷ.

Lần nữa nhìn đến thời gian cùng địa điểm trên thiếp mời, Bạch Ức Nguyệt khép lại thiếp mời, nàng quyết định dựa theo trên thiếp mời viết mà đến.

Mẹ, ta thật tình xem Thất Thất là hảo bằng hữu, người vẫn thiện lương dễ dàng tha thứ như vậy, con cũng tin tưởng người ở dưới cửu tuyền nhất định cũng sẽ ủng hộ con tiếp nhận tình bằng hữu này!

## 106. Chương 113 : Bạch Ức Nguyệt Gặp Nạn

Núi Kính Đình, gọi là núi, nhưng trên thực tế chỉ là một ngọn đồi nhỏ. Bắc Chu quốc có địa thế bằng phẳng, những nơi có được một ngọn đồi như vậy đúng là cực kỳ hiếm lạ, du ngoạn trên đỉnh núi Kính Đình đúng là một ý không tệ.

Bạch Ức Nguyệt đúng hẹn đi tới chân núi Kính Đình, hôm nay khí trời rất tốt, gió xuân nhè nhẹ thổi, mặc dù còn mang theo chút hơi lạnh, nhưng không như cái lạnh giá buốt của mùa đông, mà chỉ se se lạnh, khiến con người ta cảm thấy rất thoải mái.

Xe ngựa dừng ở chân núi, Bạch Ức Nguyệt tự mình đi nốt đoạn đường còn lại.

Dọc theo từ chân núi đến đỉnh là một con đường quanh co gập ghềnh được xây bằng những viên đá vuông vức. Trên đỉnh núi có thể dễ dàng thấy một cái đình nghỉ chân nho nhỏ, ngói lưu ly màu đỏ nổi bật giữa nột mảnh xanh tươi trông vô cùng đẹp mắt.

“Tiểu thư, không cần nô tài đi theo sao?” Một chàng trai gầy gò đứng cạnh xe ngựa lên tiếng, hắn tên Bạch Thất – nô tài của Bạch phủ và cũng là phu xe của Bạch Ức Nguyệt.

“Không cần! Chỉ đi có mấy bước mà thôi! Ngươi ở nơi này chờ ta!” Thiệp là do Mộ Dung Thất Thất viết, Bạch Ức Nguyệt không có bất kỳ hoài nghi, để cho Bạch Thất ở dưới chân núi đợi nàng, còn mình từng bước đi lên núi.

Đường lên núi khá vắng vẻ, thỉnh thoảng cũng chỉ gặp một hai người. Hiện tại du xuân có vẻ hơi sớm, đợi đến tháng tư tháng năm khí trời ấm áp thì thích hợp hơn, bây giờ vẫn còn hơi se lạnh, đầu cành bất quá cũng chỉ có vài nụ hoa, nhìn không thấy được phong cảnh mùa xuân đâu cả.

Trên đỉnh núi, ngón tay Di Sa nhẹ nhàng gõ trên tay cầm xe lăn. Từ lúc Bạch Ức Nguyệt xuất hiện ở chân núi, tim của hắn đã bắt đầu nhảy lên thình thịch. Dõi theo thân ảnh tao nhã dần lên núi, cách hắn càng ngày càng gần, tim Di Sa cũng dần thót lên tới cổ họng.

Nàng là Y Liên sao? Cổ họng Di Sa có chút khô khốc, hắn liếm liếm đôi môi, tiết tấu gõ từ ngón tay cũng từ từ tăng nhanh.

Chờ đến lúc Bạch Ức Nguyệt gần lên tới đỉnh núi, Hạ Tuyết đi tới bên cạnh Di Sa , “Công tử, nàng sắp đến rồi, chúng ta có nên tránh đi một chút hay không?”

“Ừ!”

Di Sa gật đầu, Hạ Tuyết đẩy Di Sa rời khỏi đình nhỏ, biến mất ở trong một rừng cây.

Đi tới đỉnh núi, Bạch Ức Nguyệt ửng đỏ hai má, trên đỉnh núi một người cũng không có, xem ra Mộ Dung Thất Thất còn chưa có đến. Bạch Ức Nguyệt đi vào đình, ngồi xuống, lấy khăn tay, lau đi mồ hôi trên trán rồi nhẹ nhàng dùng khăn mà quạt gió.

Di Sa dù đang ở cách đó không xa nhưng nơi ấy là một nơi khá bí mật nê Bạch Ức Nguyệt không phát hiện ra có người đang rình coi nàng.

Tránh ở phía sau cây, Di Sa nghiêm túc đánh giá Bạch Ức Nguyệt, giống như muốn từ trên người nàng tìm kiếm hình bóng của Y Liên.

“Công tử, là Y Liên tiểu thư sao?” Qua một lúc lâu, thấy Di Sa không có lên tiếng, Hạ Tuyết nhẹ nhàng hỏi.

“Để cho bọn họ đi thăm dò –” Vẫn giống như cũ, Di Sa không trực tiếp trả lời câu hỏi của Hạ Tuyết mà sai Hạ Tuyết đi chuẩn bị. Chỉ nghe một tiếng chim phát ra từ miệng Hạ Tuyết, xung quanh đình nhỏ đột nhiên xuất hiện hơn mười người.

Bạch Ức Nguyệt vốn đang ngồi nghỉ ngơi chợt nghe tiếng chim kì lạ phát ra từ phía sau, trước mắt đột nhiên xuất hiện mười nam tử làm cho lòng nàng lập tức rung lên hồi chuông báo động.

“Các ngươi muốn làm gì?” Bạch Ức Nguyệt đặt tay lên bảo kiếm bên hông, cảnh giác nhìn những người này.

“Tiểu nương tử, nàng một mình ở chỗ này làm cái gì a? Có phải là đang chờ ca ca không?”

Một gã to con mê đắm nhìn Bạch Ức Nguyệt,đi đến bên cạnh nàng, định đặt tay lên vai nàng lại bị nàng lắc mình tránh thoát. “Xin tự trọng!” Bạch Ức Nguyệt nhíu mày, xoay người định xuống núi lại bị năm người ngăn cản.

“Tiểu nương tử xinh đẹp, sao vừa đến đã định đi vậy! Theo bồi các ca ca cũng tốt a! Tình lang của nàng không đến thì có chúng ta với nàng!”

Mười người, vây lấy Bạch Ức Nguyệt, trên mặt bọn họ đều mang theo nụ cười dâm đãng, khiến cho sự bất an trong lòng Bạch Ức Nguyệt ngày càng gia tăng. Bạch Ức Nguyệt không phải người ngu, những người này nhất định là đã sớm phục kích ở nơi này rồi, mục tiêu của bọn họ hẳn chính là nàng.

Chẳng qua là, người hẹn nàng không phải là Mộ Dung Thất Thất sao? Tại sao Mộ Dung Thất Thất không xuất hiện mà lại xuất hiện đám lưu manh này? “Người nào phái các ngươi tới?” Bạch Ức Nguyệt nhìn chằm chằm vào tên to con, hắn thoạt nhìn có vẻ như là đầu lĩnh của đám người kia.

“Ha hả, không ai phái chúng ta cả! Chúng ta đây là có duyên ngàn dặm mới gặp gỡ\*! Đây là duyên phận a!” Tên to con cười một tiếng, lộ hàm răng vàng khè, nói một câu, trong miệng lại thoát ra một thứ mùi ghê tởm khiến cho người đối diện muốn ói mửa. (\*hữu duyên thiên lí năng tương ngộ)

Tên to con vừa nói hết chữ “duyên phận”, tay liền phát tín hiệu “lên”, mười người này như sói đói vồ mồi, đồng loạt xông về phía Bạch Ức Nguyệt.

“Muốn chết!” Tuy rằng tính cách Bạch Ức Nguyệt rất ôn nhu, nhưng nàng không phải là nử tử mềm yếu để người ta khi dễ. Mắt thấy kiếm trong tay nàng vừa lóe lên, 2 tên bổ nhào vào nàng đã lập tức ôm cánh tay ngã ngồi trên mặt đất kêu cha gọi mẹ. Máu tươi theo khe hở vết chém chảy ra, tay phải của 2 gã này trực tiếp bị Bạch Ức Nguyệt chém đứt gân.

“Chậc chậc, không ngờ tiểu nương tử lại nóng tính đến vậy a!” Tên to con lúc đầu vờ như bị Bạch Ức Nguyệt dọa sợ, sau lại phun một ngụm nước bọt xuống mặt đất, khóe miệng lộ ra nụ cười tàn nhẫn: “Gia đây thích nhất là đám đàn bà nhìn như ôn nhu nhưng kỳ thực rất nóng bỏng, ở trên giường ắt cũng mãnh liệt như vậy a, ông đây coi trọng ngươi! Các huynh đệ, lên cho ta! Bắt được nàng, khuya hôm nay mọi người được “ăn thịt”\*!” (gốc “khai trai”: tín đồ Phật giáo hoặc tín đồ của các tôn giáo khác bắt đầu ăn mặn, sau khi hết kỳ ăn chay)

“Ừng ực!”

Mới vừa rồi đám nam nhân bị một màn đẫm máu dọa phát ngốc, vừa nghe tên to con nói những lời kia, lập tức như lũ gà trống động dục, nhiệt huyết sôi trào lên. Ánh mắt của bọn họ không chút kiêng kỵ chầm chầm dò xét trên người Bạch Ức Nguyệt, giống như thấy được cảnh thân thể nàng uyển chuyển uốn éo dưới người bọn họ.

“Khốn kiếp!” Cho dù tính tình Bạch Ức Nguyệt có tốt như thế nào đi nữa, nghe những lời vũ nhục ấy cũng nổi trận lôi đình. Nàng là tiểu thư khuê các, bình thường những người nàng tiếp xúc đều có thân phận ngang hàng, chưa bao giờ gặp phải hạng người lưu manh vô sỉ như vậy cả.

“Nghe chứ, tiếng nói kia thánh thót tựa tiếng chim hoàng oanh, các huynh đệ nhìn đi, bộ dáng của nàng ta chính là đang cầu chúng ta yêu thương đấy! Món ngon của chúng ta đến rồi!” Tên to con xoa xoa tay, ánh mắt vằn lên tia máu, như muốn lập tức xé toang y phục của Bạch Ức Nguyệt, nhấm nháp hương vị của nàng.

Dưới sự kích thích nhiều lần của tên to con, cộng thêm việc tinh trùng đã chạy lên tới não, đám người như sói đói hùng hổ xông về Bạch Ức Nguyệt. Lúc này, Bạch Ức Nguyệt không còn chút ôn nhu, đã ra tay là trực tiếp chặt đứt gân tay, gân chân của bọn lưu manh.

“A –” người bị thương la hét lăn lộn trước mặt tên to con, bị hắn một cước đá văng ra, “Phế vật! Đồ vô dụng! Nhiều người như vậy mà cũng không đối phó được với một tiểu nha đầu! Các ngươi còn chưa ăn cơm sao!”

“Lão Đại, nàng biết võ công, trong tay có kiếm a!”

Đã có ba người bị thương, đặc biệt là người sau cùng nhất, gân tay gân chân toàn bộ đều bị chặt đứt, máu tươi từ cổ tay cùng cổ chân chảy ướt cả mặt đất, bộ dạng thật quá dọa người khiê s cho những người còn lại kinh hồn táng đảm, có chút sợ hãi, đều vây quanh tên to con.

“Mẹ kiếp ! Phế vật! Phế vật!” Tên to con lần nữa nhổ nước miếng, “Quy củ cũ, đều quên sao!”

Vừa nghe “ưuy củ cũ”, những người còn lại lập tức sáng mắt, mỗi người lấy từ trên người một sợi dây thừng to, bảy người đồng loạt vây quanh Bạch Ức Nguyệt.

Nhận thấy tình thế không ổn, Bạch Ức Nguyệt dậm nhẹ chân, định thi triển khinh công rời đi, không ngờ khi nàng vừa mới nhảy lên, hai sợi dây thừng đồng thời tug lên không trung, hai đầu dây đan vào nhau chặn Bạch Ức Nguyệt lại.

“Vụt –” Bạch Ức Nguyệt vung bảo kiếm chém đứt 2 sợi dây này, 2 sợi dây thừng khác lại được tung lên, đầu dây kết thành vòng tròn, quấn lấy cổ chân Bạch Ức Nguyệt, trực tiếp kéo nàng xuống mặt đất .

Không đợi Bạch Ức Nguyệt kịp phản ứng, một sợi thừng khác phóng thẳng tới thắt lưng nàng, trói lấy vòng eo thon của nàng, hai sợi dây khác quấn lấy cổ tay Bạch Ức Nguyệt.

“Buông!” Bạch Ức Nguyệt không nghĩ tới những người này có thể lợi dụng dây thừng mà vây khốn nàng. Đỉnh núi cách chân núi một khoảng tương đối nên cho dù nàng có lớn tiếng hô, Bạch Thất cũng không nghe thấy.

Những lời của Bạch Ức Nguyệt đối với đám lưu manh chỉ như chui vào tai này rồi lại ra từ tai kia, chẳng ai thèm để ý. Hai tay, hai chân của nàng đều bị dây thừng quấn chặt

“Chát!”Tên to con thô lỗ quất dây thừng vào cánh tay cầm kiếm của Bạch Ức Nguyệt khiến nàng bị đau, nhẹ buông tay, bảo kiếm vừa rơi xuống liền bị tên to con một cước đá văng ra, ghim thẳng lên trên thân cây.

“Ta đã nói rồi, đoàn kết là sức mạnh! Các huynh đệ đồng lòng mới có thịt ăn!” Tên to con cười híp mắt đi tới gần, mặt đối mặt Bạch Ức Nguyệt, mỗi lần hắn “hmm” một hơi, cái mùi vị đậu hủ thối đủ để hun chết người lại toát ra nồng đậm.

Bạch Ức Nguyệt nghiêng mặt qua 1 bên, tránh đối mặt với hắn mắt công lại bị ngộp chết.

Thấy bộ dáng của Bạch Ức Nguyệt, tên to con trầm mặt xuống. Đại khái hắn cũng biết mình có cái bệnh hôi miệng kinh khủng, nhưng trước giờ chỉ có Bạch Ức Nguyệt biểu hiện rõ ràng như vậy, khiến lòng tự trọng của hắn hoàn toàn bị đả kích.

“Mẹ kiếp! Ngại ông đây thối! Tối nay ông đây sẽ dùng cái miệng thối này mà gặm khắp toàn thân ngươi!” Tên to con tàn bạo mắng.

Bên kia, Di Sa nhìn thấy cảnh tượng liền cau mày, “Hạ Tuyết, ngươi tìm được chính loại người gì vậy? Ta chỉ là muốn ngươi tìm ai đó để thử thân thủ của Bạch Ức Nguyệt, tại sao lại tìm đến một đám lưu manh?”

“Công tử, thời gian ngắn như vậy, ta tìm không được người khác. . . . . .” Trong mắt Hạ Tuyết hiện lên một tia khác thường, vẻ mặt so với bình thời càng thêm cung kính.

Hạ Tuyết giải thích vậy khiến cho vẻ mặt Di Sa hơi có chút giãn ra, “Đi, giải vây cho vị cô nương kia. Về phần lũ lưu manh . . . . . giết hết được rồi! Nhìn thật chán ghét!”

Nghe Di Sa nói, ánh mắt Hạ Tuyết sáng lên, “Công tử, nàng không phải là Y Liên tiểu thư sao?”

“Không phải –” Di Sa thất vọng lắc đầu, ánh mắt không hề nhìn về phía Bạch Ức Nguyệt nữa mà lạo nhìn về một nơi xa xôi mịt mờ, “Y Liên không dễ dàng ra tay, nếu đã ra tay thì không còn người nào sống. Bạch Ức Nguyệt không phải là Y Liên, Y Liên . . . . . . Không phải là ai cũng có thể khi nhục\*!” (\* bắt nạt, ức hiếp)

Vừa nghe Bạch Ức Nguyệt không phải là người Di Sa muốn tìm, trong lòng Hạ Tuyết lập tức buông lỏng. Chỉ cần không phải Y Liên là tốt rồi!

Mặc dù giọng nói của Di Sa khi nhắc tới Y Liên lúc nào cũng ôn nhu đến khiến nàng phát ghen, nhưng chỉ cần một ngày còn chưa tìm được Y Liên, nàng vẫn có thể tiếp tục ở bên cạnh công tử nhiều thêm một ngày. Tốt nhất Y Liên vĩnh viễn cũng đừng xuất hiện, để nàng mãi được bầu bạn cùng Di Sa . . . . . .

Được Mộ Dung Thất Thất hẹn, đến nơi lại xuất hiện một đám lưu manh, thật sự là ngoài dự liệu của Bạch Ức Nguyệt.

Bây giờ, rốt cuộc là đang xảy ra chuyện gì đây? Chẳng lẽ những người này là do Mộ Dung Thất Thất phái tới sao? Nếu đúng thì nàng tại sao lại đối với mình như vậy?

Bạch Ức Nguyệt nghĩ không ra mình đã kết thù chuốc oán với Mộ Dung Thất Thất hồi nào, trừ việc lúc trước có hơi nặng lời, sau đó lại cự tuyệt liên lạc với nàng, hình như mình cũng không có làm cái gì chuyện gì quá phận cả. Chẳng lẽ, Mộ Dung Thất Thất lại hẹp hòi như vậy?

Nghĩ đến đây, Bạch Ức Nguyệt liền lắc đầu. Mặc dù nàng quen biết Mộ Dung Thất Thất không lâu, nhưng với một cô gái có thể đàn được một khúc《 Tiếu hồng trần 》kia, sao có thể là người bụng dạ hẹp hòi được cơ chứ! Nhất định là có người ở giở trò quỷ sau lưng nàng!

Chẳng qua là, thời gian không cho phép Bạch Ức Nguyệt suy nghĩ những chuyện này, một trận mùi hôi xông đến, cái môi tím ngắt của tên to con trực tiếp tiến tới trước mặt Bạch Ức Nguyệt.

“Ọe –” Bạch Ức Nguyệt nhịn không được suýt chút nữa là phun ra hết đồ ăn ban sáng.

“Tiện nhân!” Tên to con vốn định ngậm lấy cánh môi anh đào của Bạch Ức Nguyệt, nghiền ngẫm, thưởng thức một chút ở trong đó có tư vị gì, không nghĩ tới đối phương lại ói mửa một trận, dập tắt hết thảy hứng thú của hắn.

Giơ tay, tên to con định tát Bạch Ức Nguyệt một bạt tai, không ngờ hắn vừa mới giơ tay còn chưa có hạ xuống, thì đột nhiên ôm tay quỳ gối trên mặt đất.

Nhìn lại, tay phải của tên to con đã bị chém đứt, máu chảy đầm đìa nằm trên mặt đất, co co động, còn bốc hơi nóng, khiến cho người nhìn thấy vô cùng kinh sợ.

“Xẹt xẹt–” hai tiếng, sợi dây trên người Bạch Ức Nguyệt bị chặt đứt, bảo kiếm bị ghim trong thân cây lần nữa trở lại tay nàng.

“Tại sao lại là ngươi?”

Khi Bạch Ức Nguyệt thấy người kia xuất hiện, kinh ngạc kêu ra tiếng . Người này, không phải là người lúc trước đã tỷ võ với nàng – Như Ý sao! Tại sao hắn lại xuất hiện ở nơi này?

Như Ý không nói 1 lời vô ích, thả một viên thuốc xuống mặt đất, sương mù dày đặc tản ra, “ầm” một tiếng, hắn lập tức lôi Bạch Ức Nguyệt lao xuống chân núi.

Nghe trên núi có tiếng nổ tung, Bạch Thất cả kinh, nghĩ tới Bạch Ức Nguyệt còn đang trên núi, Bạch Thất lập tức chạy nhanh lên núi. Mà Như Ý, lúc này đã lôi kéo Bạch Ức Nguyệt đi tới giữa sườn núi.

Có lẽ do chạy vội vàng, hai người cũng không có chú ý rằng tay Như Ý đang nắm chặt bàn tay nhỏ bé của Bạch Ức Nguyệt, cho đến đụng phải Bạch Thất đang đuổi tới, Bạch Thất quát to lên: “Buông tiểu thư nhà ta ra!” Còn chém một đao, hai người mới phát hiện tay của bọn họ đang ngọt ngào”dây dưa” ở chung một chỗ.

“Ai a–” Mặt Bạch Ức Nguyệt đỏ lên, vội rút tay ra , mà đao của Bạch Thất đã vụt đến trước mặt Như Ý.

“Bạch Thất, dừng tay!” Bạch Ức Nguyệt hô lên nhưng đã chậm.

Mắt thấy đao của Bạch Thất sắp chạm đến mình, Như Ý chắp tay trước ngực, kẹp lấy cây đao của Bạch Thất giữa hai lòng bàn tay, “Hmm!” Như Ý hét lớn một tiếng, trừng mắt, gương mặt giận đến đỏ au, “Rắc, rắc, rắc –” đao của Bạch Thất dĩ nhiên trực tiếp bị hành động như vậy bẻ gãy thành 2 nửa, khiến cho Bạch Thất sửng sờ đần mặt ra.

Nội lực thật thâm hậu! Bạch Thất trong mắt hiện lên một tia thưởng thức.

“Bạch Thất, hắn không phải là người xấu!” Bạch Ức Nguyệt gấp gáp tiến đến trước mặt Như Ý, “Huynh có sao không a? Có làm huynh bị thương không? Thật xin lỗi!”

“Không sao!” Như Ý lắc đầu, thật thà cười một tiếng, nhẹ buông tay, đoạn đao gãy rơi trên mặt đất, phát ra một tiếng “bịch”. “Chẳng qua lỡ làm hỏng đao của hắn mất rồi!” (Nu:hix, Như Ý ca đáng iu quớ ^^)

“Bạch Thất, huynh ấy là ân nhân cứu mạng của ta!” Bạch Ức Nguyệt kể cho Bạch Thất nghe chuyện xảy ra trên đỉnh núi, sắc mặt Bạch Thất thoáng chốc 囧, vội vàng hướng Như Ý hành lễ, “Đa tạ tráng sĩ đã cứu đại tiểu thư của chúng ta! Nếu không nhờ tráng sĩ ra tay, tiểu thư của chúng ta có thể đã bị ác nhân khi dễ! Bạch Thất lỗ mãng, không phân tốt xấu, thiếu chút nữa ngộ thương tráng sĩ, là Bạch Thất không phải! Xin tráng sĩ thứ tội!”

Bạch Thất, mấy đời làm gia nô Bạch phủ, bởi vì hết mực trung thành nên được chủ nhân ban thưởng họ “Bạch”, lại là con thứ bảy, cho nên gọi là Bạch Thất. Hiện tại Bạch Thất biết rõ chân tướng, trong lòng rất là áy náy. May mắn là không có làm Như Ý bị thương nếu không hắn nhất định sẽ hối hận cả đời.

“Không cần khách khí! Ngươi cũng không đả thương ta, huống chi ta phá hủy đao của ngươi, coi như là huề”. Như Ý ôm quyền đáp lễ.

Thấy Như Ý khách khí như vậy, cũng không so đo mình đã vô lễ, Bạch Thất đối với Như Ý càng có thêm hảo cảm. “Tiểu thư của chúng ta được Trấn Quốc công chúa gởi thiệp mời đến núi Kính Đình ngắm hoa, không nghĩ tới sẽ phát sinh chuyện như vậy. . . . . .”

Nghe Bạch Thất nói như vậy, Như Ý lại càng cảm thấy buồn bực, Mộ Dung Thất Thất muốn mời Bạch Ức Nguyệt đi ngắm hoa, chuyện này căn bản không thể nào xảy ra!

“Ta chính là người của Nam Lân vương phủ, theo ta được biết, công chúa trong hoàng cung đang theo bên cạnh Hoàng thái hậu, cũng không có nhắc tới chuyện cùng tiểu thư đây có hẹn. Không biết Bạch tiểu thư nhận được thư mời từ người nào?”

“Có người đem thiếp mời đưa đến nhà ta!” Bạch Ức Nguyệt lấy thiếp mời đưa cho Như Ý.

Vừa thấy thiếp mời, Như Ý đã hiểu, “Thiếp mời này không phải của Nam Lân vương phủ chúng ta! Bạch tiểu thư có thể không biết, Nam Lân vương phủ có thiếp mời đặc biệt, trên mỗi thiếp đều có con dấu riêng của Vương gia. Trên thiếp của Công chúa cũng có con dấu công chúa, hơn nữa, đây không phải là nét chữ của công chúa.”

Như Ý từng vô tình thấy Mộ Dung Thất Thất viết lời một bài hát, tuy chỉ thấy được chỉ hai ba chữ, nhưng Như Ý vẫn nhớ kỹ nét chữ của Mộ Dung Thất Thất, cho nên lúc này mới có thể khẳng định như vậy.

“Nhất định là có người giả mạo công chúa để mời Bạch tiểu thư tới đây, công chúa chúng ta chắc chăn không bao giờ phát thiệp mời như vậy!”

Như Ý khẳng định như vậy, cũng xác minh ý nghĩ lúc trước của Bạch Ức Nguyệt, Mộ Dung Thất Thất nhất quyết sẽ không làm ra những hành động bỉ ổi như thế.

Trên đỉnh núi, chờ sau khi sương khói tan hết, tất cả mọi người phát hiện không thấy Bạch Ức Nguyệt, tên to con ôm cái tay gãy, trên đầu 1 tầng mồ hôi lạnh. Bên cạnh vẫn có người bị sương khói làm cho ho khan, tên to con trực tiếp một cước đá vào mông người nọ. “Ho cái rắm a! Người chạy đi rồi! Còn không đuổi theo cho ta! Bắt ả tiện nhân kia về đây cho ta!”

Khi tên to con cùng đám người chuẩn bị đuổi theo Bạch Ức Nguyệt, Hạ Tuyết xuất hiện ở trước mặt bọn họ.

Vừa nhìn thấy thiếu nữ ình bạc lúc trước, tên to con mặc dù đau muốn chết, nhưng trên mặt lại hiện lên vẻ nịnh hót, “Cô nương, chuyện này làm không có tốt, là lỗi của chúng ta. Bất quá ngài yên tâm, chúng ta nhất định đem con tiện nhân kia bắt trở về, đến lúc đó bảo đảm khiến ngài hài lòng!”

“Hừ!” Hạ Tuyết hừ nhẹ một tiếng, lúc mọi người vừa thấy ngân quang chợt lóe, nụ cười của tên to con cứng lại, qua vài giây đồng hồ, đột nhiên một trận máu tươi phun ra , đầu tên to con nghiêng một cái, cùng cổ hoàn toàn “không còn quan hệ”, cái đầu tròn như trái banh lăn lông lốc trên mặt đất, lây dính một tầng mỏng bụi đấy.

“Lão đại!” Những người bên cạnh kinh ngạc kêu lên, nhưng câu nói kế tiếp còn chưa kịp phát ra, cái cổ đã bị bảo kiếm Hạ Tuyết chém đứt.

“Chạy mau a!”

Rốt cục có người thông minh nhìn thấy Hạ Tuyết muốn giết người diệt khẩu, lập tức bỏ chạy, những người lúc trước đã bị thương kia, tự nhiên là bị bỏ ở phía sau, chưa chạy được hai bước, đã thành vong hồn dưới kiếm của Hạ Tuyết.

“Cứu mạng a! Cứu mạng a!” Có người cố hết sức chạy trước, muốn đem toàn bộ khí lực từ khi sinh ra tới giờ ra chạy, nhưng chẳng qua chỉ trong nháy mắt, Hạ Tuyết liền đi tới trước mặt hắn. Thấy Hạ Tuyết lạnh như băng, mang theo hơi thở của sự chết chóc, người nọ cả người phát run, thanh âm mắc kẹt trong cổ họng, chưa kêu tiếng nào, đã thành người chết tiếp theo/

Mười người, bất quá chỉ trong thời gian ngắn, toàn bộ đều nằm trên mặt đất. Đất vốn màu vàng xám bị máu tươi nhuộm thành màu đỏ thẫm chết chóc.

Nghe được trên núi có tiếng người la cứu mạng, sắc mặt Như Ý cùng Bạch Thất trầm xuống, cùng nhau nhìn về phía Bạch Ức Nguyệt. Bạch Ức Nguyệt biết hai người này muốn đi lên thăm dò đến tột cùng xảy ra chuyện gì , nàng cũng rất muốn biết rốt cuộc là người nào hãm hại Mộ Dung Thất Thất, liền nói: “Đi! Chúng ta đi lên xem một chút!”

Đến khi ba người lên đến đỉnh núi, nhìn qua liền thấy ngổn ngang thi thể. Hơn nữa đúng mười người, vừa khớp với đám người kia.

Như Ý cùng Bạch Thất kiểm tra một loạt, nhìn Bạch Ức Nguyệt lắc đầu. Công phu nhanh như vậy, những người này toàn bộ đã chết, hơn nữa còn là một chiêu lấy mạng. “Rốt cuộc là người nào?” Bạch Ức Nguyệt nêu lên nghi vấn, Như Ý cùng Bạch Thất cũng đang ngầm suy đoán.

Là ai đây? Thời gian ngắn như vậy, thế nhưng giết chết mười người, hơn nữa toàn là độc chiêu lấy mạng, hạ thủ ác độc như thế, rốt cuộc là ai làm? Những vấn đề này, quanh quẩn ở trong lòng ba người.

Như ý cùng Bạch Thất chia ra xem xét bốn phía, Như Ý ở một bên trên một bụi cỏ phát hiện dấu vết hai hàng bánh xe cán qua, nhìn hình dáng bụi cỏ bị đè ép, dấu vết này tựa hồ mới có , chẳng lẽ, là người thần bí kia làm? (Cái này hình như có liên quan đến ng dấu mặt ở mấy chương trc ak)

Mãi cho đến xế chiều Mộ Dung Thất Thất mới biết được tin Bạch Ức Nguyệt gặp chuyện trên đỉnh Kính Đình, lập tức vội vã ra khỏi hoàng cung, chạy tới Nam Lân vương phủ.

“Bạch Ức Nguyệt, ngươi không sao chớ!” Nhìn thấy Bạch Ức Nguyệt, câu nói đầu tiên mà Mộ Dung Thất Thất nói chính là hỏi an nguy của nàng. Lúc trước bị Bạch Ức Nguyệt xa lánh, Mộ Dung Thất Thất hoàn toàn không có để ý, vẫn chỉ quan tâm Bạch Ức Nguyệt có bị thương không.

Lời nói cùng thái độ lo lắng trên mặt Mộ Dung Thất Thất khiến cho Bạch Ức Nguyệt cảm thấy ấm áp, tim như có một dòng nước ấm áp mềm mại chảy qua, lại có chút ít đau lòng cùng tự trách, cảm giác những chuyện mình làm lúc trước thực là quá mức hẹp hòi, khiến mình suýt chút nữa đã bỏ lỡ một bằng hữu tốt như Mộ Dung Thất Thất.

“Ta không sao, cũng may có Như Ý kịp thời ra tay trợ giúp.”

Sau khi lên xe ngựa Bạch Ức Nguyệt mới được biết, lần đó nàng sau khi rời đi, Mộ Dung Thất Thất liền mè nheo với Phượng Thương, đòi hắn phái Như Ý âm thầm bảo vệ Bạch Ức Nguyệt. Những ngày qua, Như Ý vẫn âm thầm theo dõi. Chẳng qua là buổi sáng hôm nay Như Ý đến Bạch Phủ dò xét, lại khônh phát hiện ra nàng, sau khi nghe ngóng, mới biết được Bạch Ức Nguyệt đến núi Kính Đình , cho nên lập tức chạy đến đó, vừa lúc lập tức cứu nàng.

“Nếu không phải Như Ý kịp thời chạy tới, ta sợ rằng. . . . . .”

Những chuyện đã xảy ra kia, Bạch Ức Nguyệt không dám suy nghĩ. Hồi tưởng lại sắc mặt của tên to con, chỉ nghĩ thôi Bạch Ức Nguyệt đã muốn ói, đặc biệt trong miệng hắn còn phát ra cái mùi đậu hủ thối nữa, Bạch Ức Nguyệt khẽ run.

Mặc dù lúc ấy cũng không cảm thấy đáng sợ, nhưng hiện tại nghĩ lại, Bạch Ức Nguyệt cảm thấy thực đáng sợ. Nàng vốn sống trong lụa là, tiếp xúc với người cũng toàn là vương tôn quý tộc, quan lại quyền quý, mặc dù xử lý sự nghiệp gia tộc, biết cũng nhiều loại người đứng đắn, chưa từng có gặp qua loại người vô sĩ hạ lưu như thế này.

Nếu là Như Ý không có đến, Bạch Thất ở dưới núi cũng không biết trên núi đã xảy ra chuyện gì, nói không chừng nàng đã bị đám người kia . . . . . . Bạch Ức Nguyệt rùng mình một cái.

“Không có chuyện gì rồi! Bạch Ức Nguyệt, bây giờ ngươi bình an rồi!” Cảm giác được Bạch Ức Nguyệt đang run bần bật, Mộ Dung Thất Thất nắm bàn tay nhỏ bé của nàng, nhẹ nhàng xoa xoa, “Đừng sợ đừng sợ! Có ta ở đây đây!” (Nu: 77 tỷ đáng iu quá )

Thanh âm Mộ Dung Thất Thất ôn nhu, cùng với ánh mắt cũng ôn nhu như vậy, từ từ vỗ về Bạch Ức Nguyệt đang sợ hãi. Nàng an ủi thật lâu, lại cho Bạch Ức Nguyệt uống nước mật ong, Bạch Ức Nguyệt mới dần dần bình tĩnh trở lại.

“Thất Thất !” Bạch Ức Nguyệt nắm tay Mộ Dung Thất Thất, trong mắt tràn đầy áy náy, “Thật xin lỗi, ta lúc trước bởi vì một ít chuyện riêng của chính mình mà giận dỗi, suýt nữa đã làm mất đi 1 bằng hữu như ngươi, thật là xin lỗi!”

Về chuyện riêng của Bạch Ức Nguyệt, Mộ Dung Thất Thất đã để cho Tô Mi đi thăm dò qua. Tra được, Mộ Dung Thất Thất đã hiểu nổi khổ tâm của Bạch Ức Nguyệt, cũng hiểu được thái độ “dị thường” của bạn tốt . Lúc này Bạch Ức Nguyệt chủ động nói ra, khiến cho Mộ Dung Thất Thất thả lỏng tâm tình. Xem ra, nàng ấy rốt cuộc cũng xem mình là bằng hữu đích thực rồi!

“Bạch Ức Nguyệt, chúng ta là bạn tốt mà! Ngươi cũng biết, ta ở trên thế giới này không có nhiều bằng hữu lắm, ngươi chính là một người trong số đó. Ta không muốn bởi vì chuyện của đời trước, ảnh hưởng đến tình bạn giữa ta và ngươi, ta muốn cùng ngươi làm bằng hữu!”

Ánh mắt Mộ Dung Thất Thất toát lên sự chân thành, làm cho Bạch Ức Nguyệt càng cảm thấy áy náy. Áy náy qua đi, Bạch Ức Nguyệt vui vẻ cười với Mộ Dung Thất Thất, nắm chặt lấy tay nàng. “Ta nguyện ý làm bằng hữu với ngươi!”

Mộ Dung Thất Thất cùng Bạch Ức Nguyệt khôi phục lại tình cảm trước kia, khiến cho những người bên cạnh phi thường cao hứng, đặc biệt là Tô Mi, thậm chí còn vui vẻ đến mức vỗ tay.”Thật tốt quá! Bạch tiểu thư, ngươi sau này cần phải thường xuyên đến thăm tiểu thư nhà ta nhé!”

“Ừ! Tốt!” người bên cạnh Mộ Dung Thất Thất nhiệt tình như vậy, khiến cho Bạch Ức Nguyệt dễ dàng nở nụ cười.

Sau khi nói qua chuyện phiếm, Mộ Dung Thất Thất trầm mặt, “Tô Mi, sai người của chúng ta đi thăm dò chuyện ngày hôm nay! Kẻ nào dám giả mạo danh nghĩa của ta, làm ra chuyện như vậy, phải đi điều tra rõ! Nhất định phải tra ra được người đứng sau chuyện này!”

Lúc trước là sợ Bạch Ức Nguyệt lại nghĩ lung tung, Mộ Dung Thất Thất mới không nói, hiện tại Bạch Ức Nguyệt đã khôi phục bộ dáng bình thường, thì phải tra ra chuyện này.

Thấy Mộ Dung Thất Thất nghiêm túc như vậy, mặt Tô Mi cũng sa sầm xuống , “Tiểu thư yên tâm, chúng ta nhất định sẽ tìm được người đứng sau , báo thù cho Bạch tiểu thư.”

Tô Mi hùng hồn đòi báo thù, nào biết rằng mình đang bị người ta theo dõi.

Sau khi xác định Bạch Ức Nguyệt không phải là Y Liên, vẻ mặt Di Sa tràn đầy cô đơn mất mác, dọc theo đường đi vẫn yên lặng, không mở miệng nói chuyện, về đến trong nhà như cũ mà lặng yên, ngẩn người nhìn không trung, ánh mắt vô cùng chăm chú.

Thấy Di Sa như vậy, Hạ Tuyết rất đau lòng. Nàng muốn đi an ủi Di Sa , nhưng nàng lại không dám tiến lên. Những lúc Di Sa trầm mặc, hắn không thích bị quấy rầy, đây là quy củ của hắn, Hạ Tuyết hiểu.

Di Sa là đại đệ tử của Bồng Lai đảo, bởi vì hai chân hành động bất tiện, trên đảo từng có rất nhiều người đến chiếu cố Di Sa, nhưng những người đó cuối cùng cũng bị Di Sa đuổi trở về. Cuối cùng Di Sa quyết định giữ lại Hạ Tuyết, có hai nguyên nhân, một, là vì tính cách lạnh nhạt, nói không nhiều lắm, hai, là nàng biết nghe lời, Di Sa nói gì, nàng liền làm cái đó.

Hạ Tuyết biết nguyên nhân Di Sa giữ mình bên người là bởi vì không lắm chuyện hơn nữa lại nghe lời.

Nàng cũng muốn ở bên cạnh Di Sa, cho nên sáu năm này, đem sự lạnh nhạt của mình phát triển đến cực hạn, biến thành lãnh khốc, còn đối với yêu cầu của Di Sa, nàng cũng chỉ là gật đầu nói “Dạ!” Hơn nữa nghiêm khắc dựa theo yêu cầu của Di Sa để làm.

Tỷ như, Di Sa không thích nữ nhân đụng hắn, trừ đẩy xe lăn, nàng tận lực không cùng hắn tiếp xúc; tỷ như, thời điểm Di Sa trầm tư không thích người khác quấy rầy, cho nên, mặc dù nàng giờ phút này muốn ôm Di Sa, an ủi hắn, nhưng nàng vẫn phải tiếp tục bức mình duy trì bộ dáng lạnh lùng, nghiêm túc đứng thẳng sau lưng Di Sa, đứng nhìn hăn hắn ngẩn người, không nhúc nhích, tránh quấy rầy hắn.

Rốt cuộc đã sai ở chỗ nào? Di Sa nhìn bầu trời bao la xanh thẳm, tự hỏi nguyên nhân.

Chẳng lẽ, là bởi vì hắn quá tự phụ rồi? Cho là Thất Trọng Tháp là có thể tìm ra Y Liên? Dù sao, ở trong đó rất nhiều nội dung, khi hắn cùng Y Liên từ nhỏ tiếp nhận trong khi huấn luyện, đã trải qua rất nhiều lần, hắn chẳng qua chỉ cải tiến một chút, bởi vì muốn khảo nghiệm ai là Y Liên.

Nhưng dường như biện pháp này tựa hồ không hiệu quả.

Chẳng lẽ, Y Liên không hề tới đến cái thế giới này? Hay là, Y Liên xuyên qua thành tiểu hài tử, hoặc là người tuổi trẻ khác, hắn suy nghĩ cũng không chu toàn?

Nhưng là, trên đại lục có nhiều người như vậy, nếu như tiếp tục tìm, hắn muốn tìm tới khi nào? Chẳng lẽ đợi đến thời điểm hắn chết đi, mới có thể tìm được Y Liên? Hay là, đây là trời cao trừng phạt, bắt hắn và Y Liên không thể sống cùng lúc, khiến cho hắn vĩnh viễn cũng không thể gặp lại nàng?

Nếu thật là như vậy, thật quá mức tàn nhẫn! Hắn tình nguyện vĩnh viễn đều không thể đứng lên, cũng không muốn tách ra khỏi Y Liên! Kiếp trước hắn làm sai rồi, kiếp này đừng lại hành hạ hắn, có được hay không?

Càng nghĩ, tâm tình Di Sa càng sa sút. Nếu như không thể tìm được Y Liên, cuộc đời của hắn còn có ý nghĩa gì?

“A!” Di Sa hung hăng đánh vào hai chân của mình, hai mắt đỏ bừng, “A!”

Nghe tiếng kêu của Di Sa, Hạ Tuyết cả kinh, thấy cảnh Di Sa đánh vào chân mình, Hạ Tuyết vội vàng bắt lấy tay Di Sa, “Công tử, ngài sao vậy? Công tử!”

“Cút ngay!” Di Sa lấy một tay đẩy Hạ Tuyết ra, tiếp tục đánh vào chân của hắn. Hắn là người bị phế đi, trời cao đã trừng phạt hắn, để cho hắn không cách nào đứng lên, tại sao còn giấu Y Liên của hắn đi, chẳng lẽ thật muốn cho hắn tuổi già cô đơn một mình sao!

“Công tử, đừng vậy mà!” Mặc dù bị Di Sa đẩy ra, nhưng Hạ Tuyết vẫn bò đến bắt lấy tay Di Sa, “Công tử, ngài nhất định có thể tìm được Y Liên tiểu thư ! Nhất định có thể tìm được nàng!”

Hạ Tuyết biết, trên cái thế giới này có thể làm cho Di Sa bình tĩnh trở lại duy nhất chỉ có một cái tên– Y Liên .

Quả nhiên, nghe Hạ Tuyết khuyên bảo, đôi mắt vằn đỏ của Di Sa dần khôi phục lại, “Hạ Tuyết, ta không tìm được nàng! Nàng đang trốn ta! Nàng nhất định rất hận ta, hận ta giết nghĩa phụ, hận ta giết nàng! Nhưng ta đây thật sự rất đau!”

Thấy Di Sa bộ dáng như vậy, tim Hạ Tuyết quặn thắt từng cơn, hận ý của nàng đối với “Y Liên” càng thêm nhiều hơn. Đều do nàng ta, hại công tử thành như vậy, khiến cho công tử điên cuồng như vậy! Đều là sai lầm của ả!

Mặc dù trong lòng nghĩ như vậy, nhưng trên mặt Hạ Tuyết cũng không dám tỏ ra chút ý bất kính đối với Y Liên, ngược lại tận lực ôn nhu khuyên Di Sa, “Công tử, Y Liên tiểu thư nhất định ở nơi nào đó, chắc chắn nàng đang chờ ngài! Chỉ cần chúng ta kiên nhẫn một chút, qua một thời gian nữa, nhất định sẽ tìm được nàng!”

“Ngươi nói thật?” Di Sa ngửa mặt lên, cặp mắt trần đầy ngây thơ vô tội, tựa như một đứa nhỏ, khiến cho Hạ Tuyết nhìn thấy liền kìm lòng không đậu gật gật đầu, “Thật, công tử, xin tin tưởng ta, ta chưa bao giờ lừa dối công tử !”

“Ngươi thật tốt –” Di Sa khoa trương nói một câu, mà câu “ngươi thật tốt” , khiến cho Hạ Tuyết vui đến nở hoa trong bụng.”Công tử, ngài không phải nói vũ khí của Tô Mi rất đặc biệt sao, nếu không, chúng ta điều tra Tô Mi kĩ hơn, nói không chừng là có thể tìm được đầu mối gì !”

## 107. Chương 114 : Vạch Trần Mặt Nạ Của Hoàn Nhan Liệt

Lời nói của Hạ Tuyết khiến cho sắc mặt Di Sa khá hơn nhiều. Tâm tình lúc trước vốn chán chường, nay lần nữa được vực dâyk.

Căn cứ theo lời nói của Mộ Dung Thanh Liên, Bạch Ức Nguyệt là người nêu ra những ý kiến giúp vượt qua các ải ở Thất Trọng Tháp. Nhưng sau khi nhìn thấy Bạch Ức Nguyệt, trực giác của Di Sa nói cho hắn biết, Bạch Ức Nguyệt không phải là Y Liên.

Nữ nhân này “không quả quyết” , phản ứng “chậm chạp”, những điều này có thể nhìn ra từ biểu hiện của nàng khi đối mặt với đám lưu manh, Bạch Ức Nguyệt không phải là người có thể tự mình vượt qua Thất Trọng Tháp, huống chi….. Nhất định là Mộ Dung Thanh Liên….lừa hắn!

“Hạ Tuyết, bắt Mộ Dung Thanh Liên trở lại cho ta!” Lúc này Di Sa cực kỳ hận Mộ Dung Thanh Liên, ả ta nhất định là biết cái gì rồi, cho nên mới có thể giấu diếm, thêu dệt ra những lời như vậy lừa gạt hắn. Nữ nhân này, lá gan rất lớn!

Khi Hạ Tuyết tìm được Mộ Dung Thanh Liên, nàng đã hoàn toàn điên loạn, một hán tử to khỏe đè ở trên người nàng, bên cạnh còn có mười mấy người vây xem. Hai mắt Mộ Dung Thanh Liên ngây dại, trong miệng hô “vương gia”, phía dưới bị nhiễm một mảnh máu đỏ.

Giết chết những nam nhân kia, Hạ Tuyết đi tới trước mặt Mộ Dung Thanh Liên, ngồi xổm xuống, ả ta si ngốc nhìn Hạ Tuyết, khóe miệng chảy nước miếng, “Vương gia, Vương gia. . . . . . Hi hi, Vương gia. . . . . .”

Thấy Mộ Dung Thanh Liên như vậy, Hạ Tuyết thở dài. Tình huống này, mang về cũng không hỏi ra được cái gì. Lập tức, Hạ Tuyết rút kiếm, cho Mộ Dung Thanh Liên một sự thống khoái. Sau khi trở về, Hạ Tuyết bẩm báo tình hình Mộ Dung Thanh Liên cho Di Sa, Di Sa khẽ hừ một tiếng, “Tiện nghi cho ả!”

“Công tử, vậy bây giờ làm sao?”

“Đi theo Tô Mi! Xem thử có thể phát hiện ra cái gì hay không….” Di Sa cũng rất mê mang, không biết nên làm gì nữa. Bây giờ Tô Milà hy vọng duy nhất của hắn. Nếu như Tô Mi không phải là Y Liên, vậy hắn chỉ có thể lần nữa bắt đầu tất cả!

Bất quá, bất kể kết quả như thế nào, hắn cũng muốn kiên trì, cho đến khi tìm được Y Liên mới thôi. Y Liên, nhất định ở một góc nào đó trong cái thế giới này chờ hắn, nhất định là như vậy !

Sau khi cùng Mộ Dung Thất Thất làm hòa, Bạch Ức Nguyệt thường xuyên đến Nam Lân vương phủ, thỉnh thoảng cũng sẽ đi thăm Mộ Dung Thất Thất. Hai người hóa giải hiềm khích lúc trước, quan hệ so trước kia càng thêm tốt đẹp, bằng hữu của Mộ Dung Thất Thất lại nhiều thêm một người.

Hoàn Nhan Liệt gần đây có chút phiền muộn, không biết vì sao, từ khi thấy trâm đậu đỏ ở dưới địa cung, mí mắt hắn liền không ngừng nháy. Hết mắt trái nháy, đến mắt phải nháy, nhất là dạo gần đây, 2 mắt đều liên tục nháy. Thật không biết là dấu hiệu gì, tâm thần cảm thấy có chút không yên, tựa như có chuyện gì đó đang sắp phát sinh.

Phái người đi giám thị Trường Thu Cung cũng không phát hiện chuyện gì đặc biệt, cái kẻ xuất hiện ở địa cung Trường Thu Cung cũng không có lộ diện, tựa như từ trước tới giờ chưa từng có ai xuất hiện ở đó.

Nếu như người này xuất hiện, Hoàn Nhan Liệt cảm thấy dễ dàng hơn rất nhiều, ít nhất hắn có thể tìm hiểu mọi chuyện, bắt được người này, tìm ra nguyên nhân. Nhưng trải qua thời gian lâu như vậy rồi, người nọ vẫn hoàn toàn “mất tích” , khiến cho lòng Hoàn Nhan Liệt lại càng thấp thỏm bất an.

Y như hắn ở ngoài sáng, đối phương ở trong bóng tối, người nọ đang giăng một tấm lưới màu đen, chờ hắn sa vào.

Từ khi ra khỏi địa cung, mỗi buổi tối, Hoàn Nhan Liệt đều thức tỉnh từ trong ác mộng, mỗi lần tỉnh lại, cả người đều đổ một thân mồ hôi lạnh. Mà ở những việc xảy ra trong mộng cứ na ná giống nhau, hắn luôn nhìn thấy thấp thoáng có một người, kéo lấy Hoàn Nhan Minh Nguyệt chạy đi, hắn ở phía sau dùng sức đuổi theo, nhưng mà vẫn không đuổi kịp, chỉ có thể nhìn hai người kia có đôi có cặp, càng chạy càng xa, bên tai chỉ còn vang vọng lại tiếng cười như tiếng chuông của Hoàn Nhan Minh Nguyệt.

“A ——” tối hôm đó, Hoàn Nhan Liệt lần nữa tỉnh từ trong mộng, Kính Đức vội vàng tiến lên hầu hạ, “Bệ hạ, ngài lại gặp ác mộng!”

Hoàn Nhan Liệt ngồi trên long sàng\*, há mồm thở dốc, trên trán nhễ nhại mồ hôi, ánh mắt tràn đầy sợ hãi, “Kính Đức, ta vừa nằm mơ thấy hắn?” (\*giường của vua)

“Bệ hạ, ngài nói “hắn” là người nào?” Kính Đức cẩn thận từng chút một rót nước, để cho Hoàn Nhan Liệt súc súc miệng, lại đem khăn giúp hắn lau mồ hôi.

“Trẫm không biết, trẫm không thấy rõ mặt của hắn, nhưng hắn mang Nguyệt Nhi đi! Hắn mang Nguyệt Nhi đi!” Trong lòng Hoàn Nhan Liệt cực kỳ buồn bực, hắn cố gắng nhớ lại khuôn mặt của người trong giấc mơ, nhưng có nghĩ mãi vẫn không ra.

Giấc mơ này đã xuất hiện nhiều lần, lẽ nào chính là điềm báo cho những chuyện sắp xảy ra? Chẳng lẽ thật sự có một người như vậy, muốn cướp đi Hoàn Nhan Minh Nguyệt khỏi cạnh hắn? Tim Hoàn Nhan Liệt đập”bình bịch” loạn xạ, hắn không dám nghĩ tới cảnh phải rời xa Hoàn Nhan Minh Nguyệt, không có nàng, hắn biết sống ra sao?

“Rẹt ——” Hoàn Nhan Liệt chợt vén lên màn lụa, xuống giường, đi giầy vào.

“Bệ hạ, ngài muốn đi chỗ nào?” Thấy Hoàn Nhan Liệt chỉ mặc mỗi kiện áo trong đi ra bên ngoài, Kính Đức vội vàng cầm y phục đuổi theo, giúp đỡ Hoàn Nhan Liệt mặc vào.

“Trẫm muốn đi Trường Thu Cung, nhanh chóng đến thăm Nguyệt Nhi!”

Hoàn Nhan Liệt kích động làm cho Kính Đức quýnh lên. Đã là giờ Tý\* rồi, Mộ Dung Thất Thất nhất định đã ngủ. Hoàn Nhan Liệt đi qua như vậy, không chừng sẽ kinh động Mộ Dung Thất Thất, đến lúc đó phải giải thích như thế nào? “Bệ hạ, hiện tại đêm đã khuya, Trấn Quốc công chúa đã ngủ, ngài đến đó chẳng phải sẽ đánh thức công chúa sao?” (11h đêm đến 1h sáng)

“Không được, trẫm muốn nhanh chóng đến xem Nguyệt Nhi, nếu không trong lòng trẫm rất bất an!”

Sắc mặt Hoàn Nhan Liệt ngập tràn vẻ lo lắng, bất an trong lòng không ngừng tăng thêm, hắn phải đi xem Hoàn Nhan Minh Nguyệt một chút, rốt cuộc nàng còn ở trong địa cung hay không?

Hoàng thượng khăng khăng như thế, Kính Đức chỉ có thể cầm đèn, chạy chậm theo sát ở bên cạnh Hoàn Nhan Liệt.

Đêm khuya, chung quanh hoàng cung rất an tĩnh, trời một mảnh tối thui, thỉnh thoảng có vài tiếng chim kêu. Kính Đức cầm một chiếc đèn màu quả quýt, chiếu vào con đương phía trước Hoàn Nhan Liệt, đôi chủ tớ một trước một sau, đi gần nửa cái hoàng cung, rốt cục đi tới bên ngoài Trường Thu cung.

Cửa cung màu đỏ thẫm đang đóng, xem ra Mộ Dung Thất Thất đã ngủ.

“Bệ hạ, người nhìn xem. . . . . . Có cần sai người mở cửa hay không?” Kính Đức khó xử nhìn Hoàn Nhan Liệt, làm vậy, nhất định sẽ gây ra động tĩnh lớn, chắc chắn Mộ Dung Thất Thất sẽ tỉnh dậy, chuyện kia cũng sẽ bị bại lộ.

Gió lạnh thổi từng cơn khiến đại não Hoàn Nhan Liệt cũng dần dần thanh tĩnh. Hắn đây đang muốn làm cái gì? Chẳng lẽ đập phá cửa cung, đánh thức tất cả người trong Trường Thu Cung sao?

Hoàn Nhan Liệt mạnh mẽ chống tay ở cửa cung, trầm mặc một lúc lâu, thở dài, xoay người, sải bước rời đi.

“Bệ hạ, ngài, không vào?” Kính Đức ngoài miệng nói như vậy nhưng trong lòng lại thở phào nhẹ nhỏm. Ngộ nhỡ, hoàng thượng đêm khuya xông vào Trường Thu Cung, cuối cùng chuyện cất giấu Hoàn Nhan Minh Nguyệt bị phát hiện, vậy quần thần sẽ nghĩ như thế nào? Hình tượng minh quân của Hoàn Nhan Liệt từ trước cho tới nay chẳng phải sẽ bị phá hủy sao?

“Không đi!” Hoàn Nhan Liệt lắc đầu, hắn đang làm cái gì vậy? Lúc này đi, sẽ làm cho người ta hoài nghi! Hắn hẳn là nên trở về ngủ một giấc thật sâu, mà không phải suy nghĩ lung tung nhiều như vậy.

Chuyện về Hoàn Nhan Liệt, sáng ngày thứ hai Tô Mi liền nói cho Mộ Dung Thất Thất.

“Nga? Đêm hôm qua hoàng thượng đến bên ngoài cửa cung, nhưng không có vào?” Mộ Dung Thất Thất nhướng mày, Phượng Thương đang giúp nàng vấn tóc ở phía sau.

Chắc là quen tay hay việc, hôm nay, Phượng Thương đã có thể vấn ra rất nhiều kiểu, đôi tay này cũng rất có thiên phú vấn tóc đi, những kiểu búi tóc đơn giản, búi tóc Phi Thiên…, đối với hắn mà nói là dễ như ăn cơm.

“Thương, chàng nói hơn nửa đêm , hoàng thượng tới đây làm gì?”

“Có thể là vì nhạc mẫu.”

Lời Phượng Thương nói ra, khiến cho tay cầm cái trâm cài đầu của Mộ Dung Thất Thất dừng trong giây lát.

“Thương, chúng ta muốn tung lưới. Trong khoảng thời gian này ở trong cung của ta xuất hiện rất nhiều người mới, xem ra lần trước hoàng thượng tới đây, chắc chắn là đã phát hiện ra cái gì bất thường, cho nên đã đưa người mới đi vào. Những người đó cũng là người luyện võ, rõ ràng là tới giám thị chúng ta .”

Mộ Dung Thất Thất nói, Phượng Thương đồng ý. Mấy ngày qua, hắn đã âm thầm điều động Ưng kỵ quân tinh nhuệ nhất trong lực lượng đến trú đóng ở bên ngoài kinh thành, cả kinh thành vốn là đang trong tay của hắn, hiện tại thời cơ đã đến, chuyện này, là nên làm.

Thời điểm lâm triều, bá quan phát hiện Hoàng thượng có chút xuất thần, đúng như lời đồn, kể từ sau khi Hoàn Nhan Nghị gặp chuyện không may, Hoàn Nhan Liệt liền lộ ra vẻ già yếu hơn nhiều, mấy ngày gần đây lại càng rõ ràng hơn.

“Có việc khải tấu, vô sự bãi triều!” Thanh âm Kính Đức truyền khắp cả đại điện, bá quan khẽ cúi đầu, không nói tiếng nào. Hoàng thượng hai ngày này có chút phiền não, tâm tình rất là không tốt. Lúc trước dưới cơn nóng giận liền ra lệnh giết chết vị quan muốn bẩm tấu, khiến người khác nơm nớp lo sợ, dưới tình huống không có chuyện gì, cũng không dám nói nhiều một câu.

Đợi một lát, không ai thượng tấu, Kính Đức hô to “Bãi triều!” Liền theo Hoàn Nhan Liệt rời đi.

“Kính Đức, Trấn Quốc công chúa gần đây đang bận cái gì?”

“Hồi bẩm hoàng thượng …công chúa thỉnh thoảng xuất cung đi Nam Lân vương phủ, bình thường đều ở Trường Thu Cung hoặc đi Cẩm Huyền Cung thăm Thái hậu.”

Hành động của Mộ Dung Thất Thất không có gì khác thường, nhưng nàng luôn chiếm cứ Trường Thu Cung, làm cho Hoàn Nhan Liệt không có biện pháp nhìn thấy Hoàn Nhan Minh Nguyệt, điều nhỏ nhặt này cũng là vấn đề lớn. Hình ảnh trong giấc mơ vẫn luôn quanh quẩn ở trong lòng Hoàn Nhan Liệt, hiện tại hắn chỉ có thể hi vọng thực tại ngược lại với giấc mơ.

“Kính Đức, đợi đến lúc Trấn Quốc công chúa đi Nam Lân vương phủ, phái người báo cho trẫm, trẫm muốn thăm Minh Nguyệt công chúa.”

“Dạ!” Nhìn mặt Hoàn Nhan Liệt tiều tụy, Kính Đức thở dài.

Vị chủ tử này cái gì cũng tốt, duy chỉ có ở chuyện tình cảm trai gái, thật sự là khác hẳn với người thường. Nếu sự si tình này, đặt ở trên một cô gái khác, nhất định sẽ có kết cục hoàn mỹ, nhưng mà, Hoàn Nhan Minh Nguyệt là muội muội ruột thịt của hắn a! Đoạn tình duyên này, vừa bắt đầu đã thấy trước một kết thúc đầy bi kịch.

Không tới 2 ngày Hoàn Nhan Liệt đã có cơ hội. Sáng sớm ngày hôm đó Mộ Dung Thất Thất dẫn theo Tô Mi cùng Tố Nguyệt xuất cung đến Nam Lân vương phủ, biết được Mộ Dung Thất Thất rời đi, Hoàn Nhan Liệt vội bỏ tấu chương trong tay xuống, đến Trường Thu Cung.

Vào Trường Thu Cung, trong lòng Hoàn Nhan Liệt thực sự ổn định lại nhiều. Cước bộ cũng chậm đi chút ít so với vừa rồi, hắn hiện tại chỉ muốn xác định chuyện xảy ra trong giấc mơ có thật hay không.

Xuống địa cung, theo đường quen thuộc, Hoàn Nhan Liệt đi đến bên giường ngọc của Hoàn Nhan Minh Nguyệt. Sau khi nhìn thấyHoàn Nhan Minh Nguyệt đang nằm trên giường, rốt cục Hoàn Nhan Liệt cũng có thể thở phào nhẹ nhỏm.

“Nguyệt Nhi, nàng còn ở đây là tốt rồi! Nàng còn ở đây là tốt rồi!” Hoàn Nhan Liệt tiến lên, nắm lấy tay Hoàn Nhan Minh Nguyệt, tảng đá nặng trịch trong lòng rốt cuộc cũng được buông xuống. Hoàn Nhan Minh Nguyệt vẫn còn, giấc mộng của hắn quả nhiên là giả, khi hắn nhìn Hoàn Nhan Minh Nguyệt đang ngủ say, toàn bộ phiền muộn chất chứa biến mất hầu như không còn.

Kính Đức đứng ở một bên, thấy bộ dáng Hoàn Nhan Liệt như vậy, hắn nhẹ nhàng lắc đầu. Nếu như nói trên đời này còn có cái gì khiến Hoàn Nhan Liệt quan tâm, thì cũng chỉ có Hoàn Nhan Minh Nguyệt. Vị quân vương trước mắt cả đời này chỉ thua bởi một chữ “tình”.

“Nguyệt Nhi, ta gần đây gặp một giấc mơ, trong mơ ta thấy có người mang nàng đi, ta ở phía sau vội vàng kêu, nhưng làm sao cũng không đuổi kịp các ngươi, sau đó, ta liền tỉnh giấc. . . . . .” Hoàn Nhan Liệt ngồi bên giường ngọc , nhìn Hoàn Nhan Minh Nguyệt an tường ngủ, bình thản trút bầu tâm sự của mình ra ngoài.

“Nàng đừng rời khỏi ta, có được hay không?” Hoàn Nhan Liệt hôn tay Hoàn Nhan Minh Nguyệt, thanh âm có chút khàn khàn, “Năm đó chuyện ở Nhạn Đãng Sơn là do ta sai ! Ta ghen tỵ với Phượng Tà, hận hắn cướp nàng đi, cho nên mới bị đố kỵ làm u mê đầu óc, đưa quân tình\* cho người thầm mến Phượng Tà – Lý Thu Thủy, cuối cùng, mới tạo thành thảm kịch Nhạn Đãng Sơn.” (\*tin tức quan trọng, bí mật của quân đội)

“Nàng biết không, thật ra thì sau khi đem quân tình giao cho Lý Thu Thủy, ta rấthối hận. Phượng Tà là huynh đệ của ta, nàng là muội muội của ta, cho dù ta ghen tỵ với Phượng Tà như thế nào cũng không thể không để ý hai mươi vạn đại quân.”

“Nhưng mà, ta thật không thể khống chế được mình! Nhìn bộ dáng hạnh phúc của nàng khi nép trong lồng ngực Phượng Tà, Nguyệt Nhi, nàng biết không, trong lòng ta rỉ máu, ta ghen tỵ đến phát điên lên được! Tại sao ta lại là ca ca của nàng, tại sao ta là ca ca của nàng!”

Nhắc tới quãng thời gian thống khổ đó, Hoàn Nhan Liệt nắm chặt tay thành nắm đấm, hung hăng nện trên giường ngọc.

“Nếu như ta không phải là ca ca của nàng, ta cùng nàng nhất định là một đôi thần tiên quyến lữ. Nhưng vận mệnh lại trêu cợt ta, vừa để cho ta gặp phải nàng, lại để cho chúng ta đứng gần nhau với thân phận huynh muội. Chẳng lẽ, ta chỉ là đứa con bị ông trời ruồng bỏ thôi sao? Để cho ta yêu nàng, lại không thể đến cùng nàng, tư vị này, thật khó chịu, rất rất khó chịu!”

Hoàn Nhan Liệt níu lấy y phục trước ngực, trong mắt tràn đầy dịu dàng, tay của hắn, nắm lấy tay Hoàn Nhan Minh Nguyệt, một giọt nước mắt, rơi trên tay Hoàn Nhan Minh Nguyệt.

“Ta thừa nhận, ta là ích kỷ, nhưng ta chỉ ích kỷ đối với tình yêu dành cho nàng mà thôi. Nguyệt Nhi, đối với ta mà nói, toàn bộ thế giới cũng không bằng một nụ cười của nàng. Nàng chính là mặt trời duy nhất trong lòng ta. . . . . . Cho nên, vô luận điều ta mơ là thật hay giả, cầu xin nàng, đừng rời ta đi! Đừng bỏ lại ta một mình! Van nàng. . . . . .”

Bên trong địa cung, chỉ có tiếng nức nở của Hoàn Nhan Liệt. Hoàn Nhan Liệt như vậy, Kính Đức chỉ thấy được không quá hai lần.

Lần đầu là ở Nhạn Đãng sơn, Lý Thu Thủy giao Hoàn Nhan Minh Nguyệt đến tay Hoàn Nhan Liệt, thấy sắc mặt tái nhợt của Hoàn Nhan Minh Nguyệt, biết nàng mê mang không tỉnh, Hoàn Nhan Liệt khóc. Lần thứ hai, chính là hiện tại.

Đế vương cao cao tại thượng trong mắt thế nhân, lúc này mặc kệ mọi thứ, khóc hệt như một đứa nhỏ. Ánh mắt Kính Đức có chút ẩm ướt, nhẹ xoay qua một bên, dùng ống tay áo mà quẹt nước mắt.

Đi theo bên cạnh Hoàn Nhan Liệt nhiều năm như vậy, mắt thấy rất nhiều chuyện, Kính Đức cảm thấy mình cũng có chút hồ đồ, không biết nên hình dung Hoàn Nhan Liệt như thế nào.

Nói hắn là người xấu, hắn vừa chính trực liêm khiết, yêu dân như con, nói hắn là người tốt, vậy hai mươi vạn mạng người ở Nhạn Đãng Sơn bị chôn vùi trong tay hắn thì giải thích như thế nào. Kính Đức mặc dù đi theo Hoàn Nhan Liệt lâu nhất, cũng không biết như thế nào hình dung vị này đế vương này.

“Hoàng thượng, ngài đừng quá khổ sở, công chúa nếu có thể nghe được ngài nói…, nhất định không hy vọng ngài như vậy.” Kính Đức đi tới bên cạnh Hoàn Nhan Liệt, rút một cái khăn tay sạch sẻ đưa lên, “Nhìn ngài như vậy, Minh Nguyệt công chúa cũng sẽ khổ sở .”

Kính Đức nói…, làm cho nước mắt tích lũy ở khóe mắt Hoàn Nhan Liệt, thi nhau trút xuống như đê sông Hà Giang bị vỡ.

“Kính Đức, ngươi không hiểu! Nguyệt Nhi hận ta! Cho nên nàng tình nguyện ngủ say, cũng không chịu tỉnh lại! Trong lòng nàng nhất định rất hận ta——” Hoàn Nhan Liệt vỗ nhẹ lên tay Hoàn Nhan Minh Nguyệt, lắc đầu, đôi môi có chút run run.

“Nguyệt Nhi, nếu như ta nói ta biết sai rồi, nàng có thể tha thứ cho ta hay không? Nàng có thể hay không mở mắt nhìn ta một lần?” Hoàn Nhan Liệt ngẩng đầu, thời điểm đánh giá khuôn mặt của Hoàn Nhan Minh Nguyệt, đột nhiên ở giật mình.

“Bệ hạ, làm sao vậy?” Thấy Hoàn Nhan Liệt trầm mặc xuống, Kính Đức cũng đi qua nhìn, mới phát hiện cây trâm đậu đỏ trên tóc Hoàn Nhan Minh Nguyệt không thấy nữa.

“Hắn tới! Nhất định hắn đã tới!” Hoàn Nhan Liệt bước xuống khỏi giường ngọc, đi tới đầu giường, tỉ mỉ kiểm tra một lần.

“Đúng vậy! Kính Đức, người kia đã tới rồi! Hắn lấy đi trâm đậu đỏ, hắn còn giúp Nguyệt Nhi đổi y phục!”

Lời cuối cùng này, Hoàn Nhan Liệt cơ hồ là rống lên. Ngoài việc giúp Hoàn Nhan Minh Nguyệt chải đầu vấn tóc, y phục của nàng cũng là hắn sai cung nữ đổi lại, mà mỗi lần cung nữ thay y phục cho Hoàn Nhan Minh Nguyệt xong, hắn đều cho người giết chết, cho nên, không ai thấy Hoàn Nhan Minh Nguyệt.

Hiện tại, trên tóc Hoàn Nhan Minh Nguyệt không còn trâm đậu đỏ, quần áo trên người cũng đổi, điều này làm cho Hoàn Nhan Liệt vô cùng kinh ngạc, vô cùng tức giận!

Hắn chưa từng chạm qua, nàng là bảo bối được hắn nâng niu trên lòng bàn tay, cầm sợ vỡ, ngậm sợ tan, hiện tại cư nhiên bị nam nhân khác đụng vào, Hoàn Nhan Liệt giận đến nghiến răng ken két. Hắn rõ ràng phái người tới giám sát, cả Trường Thu Cung bị người của hắn bảo vệ chặt chẽ như tường đồng vách sắt, tại sao còn có thể xuất hiện chuyện như vậy? Người nọ rốt cuộc như thế nào vào được địa cung , làm sao lại có chuyện như vậy ?

“Kính Đức, nhanh đi tra! Rốt cuộc là người nào đụng đến Minh Nguyệt công chúa! Tra ra người kia cho ta!”

Những lời cuối cùng này, Hoàn Nhan Liệt hoàn toàn rống lên.

Hắn nghĩ cũng không nghĩ đến sẽ có một người như vậy xuất hiện, quấy rầy giấc mộng mười sáu năm nay của hắn. Trong lòng Hoàn Nhan Liệt có một trực giác, người này nhất định sẽ mang Hoàn Nhan Minh Nguyệt đi, giống như cơn ác mộng mà hắn vẫn thấy.

Không được! Hắn không thể để cho tình huống như thế xuất hiện! Hắn tuyệt đối không cho phép có người như vậy nữa xuất hiện! Vì Phượng Tà, trên tay hắn đã dính máu, hắn mặc dù không muốn, nhưng cũng không ngần ngại trên tay một lần nữa nhuốm máu!

“Dạ! Dạ!” Kính Đức thấy Hoàn Nhan Liệt mất khống chế, đang chuẩn bị đi, chợt thấy một việc bất ngờ, miệng há to .

“Hoàng. . . . . . Hoàng thượng. . . . . .” Kính Đức vẻ mặt cực kỳ quỷ dị, ngón tay hướng sau lưng Hoàn Nhan Liệt. Hoàn Nhan Liệt theo hướng ngón tay Kính Đức nhìn lại, phát hiện Hoàn Nhan Minh Nguyệt ngồi dậy, ngay thẳng, nghiêm chỉnh nhìn hắn.

“Nguyệt Nhi ——”

Hoàn Nhan Liệt kinh ngạc kêu ra tiếng , vẻ mặt không khác Kính Đức là bao nhiêu.”Nguyệt Nhi, thật sự là nàng sao?”

Không đợi Hoàn Nhan Liệt hiểu được, Hoàn Nhan Minh Nguyệt khẽ mỉm cười, nụ cười chưa dứt, bóng người chợt biến mất, trong nháy mắt, liền đi tới trước mặt Hoàn Nhan Liệt, điểm huyệt của hắn.

Cùng lúc đó, Kính Đức cảm thấy trên lưng đau nhói, cũng bị người điểm huyệt.

“Nguyệt Nhi, Nguyệt Nhi, nàng muốn làm gì ——” Hoàn Nhan Liệt vô cùng hoảng hốt, mà sau, còn chuyện làm cho hắn giật mình hơn nữa.

Đông Phương Lam, Hoàn Nhan Khang, Phượng Thương, Minh Nguyệt Thịnh, Tấn Mặc. . . . . . Rất nhiều người quen xuất hiện ở trước mặt hắn, chuyện gì đang xảy ra vậy? Trong mắt Hoàn Nhan Liệt hiện lên vẻ không thể ngờ mà nhìn về phía Hoàn Nhan Minh Nguyệt.

“Để cho ngài thất vọng.” Hoàn Nhan Minh Nguyệt tay phải kể sát mặt, gở xuống thủy kính trong suốt, lộ ra khuôn mặt của Mộ Dung Thất Thất.

“Là ngươi ——” Hoàn Nhan Liệt kinh ngạc, sau đó lại biến thành tức giận vì bị lừa gạt , “Ngươi giấu Nguyệt Nhi ở nơi nào? Nguyệt Nhi đang ở nơi nào?”

“Ngươi nói ngươi thích Minh Nguyệt!” Đông Phương Lam giận đến tím môi, mới vừa rồi, bọn họ vẫn núp ở một nơi bí mật khác trong mật đạo, cho nên đều nghe rõ ràng những lời mà Hoàn Nhan Liệt nói.

Chân tướng chuyện phát sinh ở Nhạn Đãng Sơn mười sáu năm trước được tiết lộ rõ ràng, nhưng mọi người tuyệt đối cũng không nghĩ tới, bí mật bên trong lại là như vậy, Hoàn Nhan Liệt là vua của một nước lại bán đứng quân tình bổn quốc cho địch quốc, khiến cho hai mươi vạn quân sĩ tử nạn vùi thây trên sa trường, hắn như vậy, như thế nào không làm … dân chúng Bắc Chu quốc thất vọng! Như thế nào không làm … giang sơn xã tắc thất vọng!

“Mẫu hậu. . . . . .”

“Đừng có gọi ai gia là mẫu hậu!” Mũ phượng trên đầu Đông Phương Lam, bởi vì tức giận, Hồng Bảo Thạch trong miệng Phượng Hoàng khẽ run : “Ai gia không có một nhi tử như ngươi! Thời điểm mẹ ngươi mất, ngươi còn đang quấn tã, là ai gia một tay nuôi lớn ngươi, yêu thương ngươi như con ruột, nhưng ngươi đã làm gì để báo đáp ai gia ? Ngươi làm hại Minh Nguyệt! Làm hại Phượng Tà! Làm hại nhiều người như vậy! Ngươi không có tư cách gọi ai gia là mẫu hậu!”

Đông Phương Lam bị chọc giận đến cực hạn, đứa con được bà một tay nuôi lớn, lại là đồ sói dữ, lại làm ra chuyện như vậy với con gái của bà, làm ẹ con bà chia cách mười sáu năm, cũng là do kẻ trước mắt ban tặng.

Lời của Đông Phương Lam…, làm cho Hoàn Nhan Liệt trong mắt hiện lên một tia đau lòng. Đúng là, hắn ở dưới gối Đông Phương Lam mà lớn lên, Đông Phương Lam cũng không có xem hắn là người ngoài, ngược lại luôn giúp hắn vào những giờ khắc quan trọng, những thứ này tốt, hắn nhớ được. Chẳng qua là, hắn yêu Hoàn Nhan Minh Nguyệt, chuyện này không thể thay đổi được.

“Mẫu hậu, Nguyệt Nhi đang ở đâu?” Hoàn Nhan Liệt lúc này quan tâm nhất chính là an nguy của Hoàn Nhan Minh Nguyệt, tại một khắc kia nhìn thấy Mộ Dung Thất Thất, Hoàn Nhan Liệt liền hiểu mình đã bị mắc bẫy, mà người tung lưới chính là những người trước mắt này.

Nếu bọn họ tung lưới chờ, chính là vì muốn bắt được hắn, vậy có phải hay không Hoàn Nhan Minh Nguyệt đã tỉnh? Nếu như vậy, hiện tại hắn muốn nhất chính là nhìn thấy Hoàn Nhan Minh Nguyệt!

“Nàng đi! Nàng không muốn gặp lại ngươi!”

Lời nói của Đông Phương Lam…, giống như sét đánh ngang tai, đầu Hoàn Nhan Liệt nổ “ầm” một tiếng.

“Sẽ không ! Nguyệt Nhi sẽ không như vậy !” Hoàn Nhan Liệt lắc đầu, hắn không dám, cũng không nguyện ý tin tưởng lời nói Đông Phương Lam. Nhiều ngày đêm như vậy, hắn trò chuyện ở bên tai Hoàn Nhan Minh Nguyệt, Hoàn Nhan Liệt không tin Hoàn Nhan Minh Nguyệt không nghe thấy. Nếu như nàng hiểu tâm ý của hắn, nhất định sẽ thấu hiểu nổi khổ tâm riêng của hắn, cũng sẽ không vô tình như vậy mà rời đi .

“Mẫu hậu, ngài là đang gạt ta, có phải hay không? Nguyệt Nhi chẳng qua là tức giận, tạm thời không chịu nhìn ta, có đúng hay không?”

Bộ dáng Hoàn Nhan Liệt, vô cùng đáng thương, làm cho người ta nhìn thấy có chút không đành lòng. Nhưng vào đến trong mắt Đông Phương Lam, thì có đến mười phần chán ghét .”Đừng có gọi Minh Nguyệt, nàng vĩnh viễn cũng sẽ không gặp ngươi! Vĩnh viễn cũng sẽ không!”

Đông Phương Lam lửa giận xông lên não, tâm tình có chút kích động, thân thể đứng không vững.

“Hoàng tổ mẫu!” Hoàn Nhan Khang ở một bên vội vàng đỡ Đông Phương Lam, cuối cùng dìu bà ngồi xuống, “Hoàng tổ mẫu, ngài đừng nóng giận.”

Tâm tình của Hoàn Nhan Khang vô cùng phức tạp, ngày hôm qua, Mộ Dung Thất Thất gọi hắn vào Trường Thu Cung, dẫn hắn vào địa cung, hơn nữa còn kể hắn nghe về chuyện của Hoàn Nhan Liệt.

Thời điểm nhìn đến địa cung này, con ngươi của Hoàn Nhan Khang thiếu điều muốn rơi ra, hắn chưa bao giờ biết bên dưới Trường Thu Cung sẽ có 1 cái địa cung như thế này. Nhưng là, mặc dù tồn tại địa cung, Hoàn Nhan Khang vẫn chưa tin những lời nói của Mộ Dung Thất Thất, cảm thấy nàng đang thêu chuyện để lừa gạt hắn.

Hoàn Nhan Minh Nguyệt đã chết mười sáu năm, làm sao có thể bị phụ hoàng giấu ở địa cung này! Còn có Phượng Tà Đại tướng quân, hắn đây trước kia còn đi qua Phượng Ngọc sơn trang tế bái\* Phượng Tà, tại sao Phượng Tà lại còn sống?(\*cúng tế)

Hoàn Nhan Khang không tin, Mộ Dung Thất Thất cũng không có ép hắn, ngược lại hôm nay muốn mời hắn tới đây nhìn một màn hí kịch. Đối với lời mời của Mộ Dung Thất Thất, Hoàn Nhan Khang không có cự tuyệt. Phụ hoàng của mình như thế nào, hắn rất rõ ràng , Hoàn Nhan Liệt tuyệt đối sẽ không làm những chuyện trái với luân thường đạo lý như vậy.

Mặc dù nghe chuyện về Hoàn Nhan Liệt nhưng Hoàn Nhan Khang tuyệt đối tin tưởng phụ hoàng của mình, nhưng là, mới vừa rồi hắn ở địa cung nghe thấy rõ ràng những lời tâm sự của Hoàn Nhan Liệt. Hoàn Nhan Liệt cũng tự mình thừa nhận đoạn tình yêu trái với luân thường này với Hoàn Nhan Minh Nguyệt, làm cho Hoàn Nhan Khang trong lúc nhất thời không kịp phản ứng. Tại sao có thể như vậy? Tại sao Hoàn Nhan Liệt lại là người như vậy, lại làm ra chuyện như vậy?

Lập tức, hình tượng Hoàn Nhan Liệt ở trong lòng Hoàn Nhan Khang sụp đổ trong nháy mắt. Hắn luôn luôn kính nể phụ hoàng mình, bây giờ không còn nữa.

Hoàn Nhan Khang không muốn rời bỏ Hoàn Nhan Liệt, bởi vì tình cảm bấy lâu của hắn, làm hắn rất khó tiếp nhận chuyện này. Tại sao phải như vậy? Tại sao Hoàn Nhan Liệt giấu diếm chuyện kia lâu như vậy?

Hoàn Nhan Khang không phải người ngu, hắn biết, chuyện này là sự thật, Mộ Dung Thất Thất cũng không có lừa gạt hắn. Lúc này, tâm tình của hắn vô cùng phức tạp, sự sùng bái dành cho phụ hoàng cũng chân thật như vậy, Hoàn Nhan Khang hiện tại không có biện pháp chấp nhận!

“Tìm được rồi!” Đang lúc ấy thì, Minh Nguyệt Thịnh vốn đang trầm mặc, từ trong quần áo của Hoàn Nhan Liệt lấy ra một chiếc tiêu trúc màu xanh. “Chính là nó!”

“Thật tốt quá!” Ánh mắt Mộ Dung Thất Thất sáng lên, cái tiêu này, đại khái Minh Nguyệt Thịnh nói, có thể khống chế mẫu cổ thông qua tiếng tiêu. “Nhờ cậy ngươi!”

Hoàn Nhan Liệt thấy thế, lúc này mới chợt hiểu ra, xem ra bọn họ đã sớm hoài nghi hắn, chẳng qua là mặt ngoài ngụy trang rất khá mà thôi. “Các ngươi, đã sớm biết?” Hoàn Nhan Liệt không thèm nhìn Minh Nguyệt Thịnh, cũng không để ý tới Phượng Thương, ngược lại nhìn chằm chằm vào Mộ Dung Thất Thất.

“Này, hẳn là phải cảm tạ Minh Nguyệt Thịnh, nếu như không có hắn, chúng ta cũng không biết mẫu cổ ở trên người của ngươi.”

Mộ Dung Thất Thất trả lời, làm cho Hoàn Nhan Khang vẫn phụng bồi một bên Đông Phương Lam chợt ngẩng đầu lên. Cổ, vật này hắn biết, lúc trước Minh Nguyệt Thịnh còn đặc biệt kể cho hắn nghe về chuyện Nam Phượng quốc giết người bằng cổ độc, giờ phút này nghe được Hoàn Nhan Liệt cùng Mộ Dung Thất Thất nói, Hoàn Nhan Khang giờ mới hiểu được, lúc trước Minh Nguyệt Thịnh nói những thứ kia, là có thâm ý .

“Người nào bị trúng cổ độc?”

Nghe Hoàn Nhan Khang nói…, Mộ Dung Thất Thất cũng không trả lời, mà chỉ nhìn về phía Phượng Thương.

“Biểu ca, ngươi trúng độc? Là ai làm?” Hỏi ra lời này, Hoàn Nhan Khang đã từ trên mặt Phượng Thương thấy được đáp án.

Lại là Hoàn Nhan Liệt? Lại phụ hoàng tốt của hắn? Hoàn Nhan Khang lắc đầu, không thể tin được, nhưng sự thật đã bày ở trước mắt, buộc hắn phải tin những chuyện này.

“A Khang, rất nhiều chuyện, chờ sau khi mọi chuyện được giải quyết xong ta sẽ giải thích cho ngươi. Hiện tại chúng ta cần giải trừ cổ độc cho Phượng Thương trước!” Minh Nguyệt Thịnh đặt tiêu lên khóe miệng, nhẹ nhàng thổi.

Vốn chỉ là một trúc tiêu bình thường, nhưng Minh Nguyệt Thịnh lại có thể thổi ra một giai điệu vô cùng thanh thúy.

Trong tiêu khúc kia, mang theo một phong vị khác, cẩn thận nghĩ, liền có thể đoán ra, nhất định được phổ riêng cho cổ độc, đặc biệt vì thuần hóa cổ, mà soạn nên một khúc này.

## 108. Chương 115 : Cái Kết Cho Hoàn Nhan Liệt

Trúc tiêu bên miệng Minh Nguyệt Thịnh, giống như có sinh mệnh, cổ phổ\* kia có chút giống với âm thanh vọng về từ cõi xưa, ngân nga, chậm rãi, tựa như lời lời tâm tình dịu dàng…..(\*bản nhạc viết cho cổ độc)

“Cô cô ——” không đầy một lát, mọi người chợt nghe thấy một âm thanh kỳ quái.

Hoàn Nhan Liệt bị chế trụ, trong lòng dâng lên một cỗ ghê tởm, một sinh vật lông lá ấm nóng, xuất hiện trong bụng hắn, sinh vật đáng sợ kia, chui từ dạ dày của hắn từ từ đi lên tới cổ họng.

Đến gần khoảng khoang miệng, Hoàn Nhan Liệt thậm chí có thể cảm nhận được rõ, mẫu cổ kia có một ít chân, chạm vào cổ họng của hắn, như một cây cọ nhỏ, nhẹ nhàng quét qua, lại giống như hút phải cây bồ công anh vào khí quản, ngứa đến ghê tởm.

“Ọe——” Tuy rằng không thể cử động, Hoàn Nhan Liệt vẫn khó có thể áp chế cảm giác buồn nôn. Hắn nôn rồi lại nôn, hòng nhổ mẫu cổ ra.

Nhưng mà, mẫu cổ này dường như hiểu được tính người, có lẽ nó biết rõ mục đích của Hoàn Nhan Liệt nên dứt khoát dừng ở đỉnh cổ họng Hoàn Nhan Liệt, chân trước bám chặt hạch cửa họng\* của Hoàn Nhan Liệt, còn đắc ý phát ra âm thanh “cô cô”, tựa hồ muốn nói, “Ta đây không ra, xem ngươi làm được gì!” (\*amidan)

“Cô cô!” “Cô cô!”

Hoàn Nhan Liệt nghe thấy âm thanh phát ra từ miệng mình, sợ tới mức đứng không vững. Từng, hắn từng người đứng ngoài, ở bên cạnh nhìn người khác bị mẫu cổ tra tấn giày vò đến thống khổ, không nghĩ có một ngày hắn lại gặp báo ứng như thế này.

“Mau, mau, bắt nó ra! Bắt nó ra!”

Lời này, Hoàn Nhan Liệt cơ hồ rống lên với Minh Nguyệt Thịnh. Các nữ nhân lúc trước từng chết ở Trường Thu Cung đều từng sợ hãi như thế này! Hoàn Nhan Liệt rốt cục có thể cảm nhận được cảm giác ấy đáng sợ đến cỡ nào.

Hắn không nhớ rõ người con gái thứ ba hay thư tư từng ở nơi này, lúc sắp chết đã nói với hắn, “Hoàn Nhan Liệt, một ngày nào đó, ngươi nhất định sẽ gặp báo ứng!” Khi đó, Hoàn Nhan Liệt đối với lời này còn chẳng thèm để tâm, chỉ là đến hôm nay, hắn rốt cục tin tưởng luật nhân quả luân hồi, tin tưởng chuyện báo ứng.

Nhưng mà hắn không cam lòng! Hắn vẫn chưa nhìn thấy Hoàn Nhan Minh Nguyệt, hắn sao có thể buông tha! Kiên trì mười sáu năm, mười sáu năm này đều là hắn làm bạn bên người Hoàn Nhan Minh Nguyệt, vì sao Hoàn Nhan Minh Nguyệt lại nói đi là đi? Hắn không tin nàng có thể tuyệt tình như vậy! Hắn không thể chết như vậy, hắn muốn sống sót, chờ Hoàn Nhan Minh Nguyệt cho hắn một câu trả lời!

“Ọe——” Hoàn Nhan Liệt tiếp tục nôn khan, Minh Nguyệt Thịnh dứt khoát ngừng thổi tiêu, ôm bả vai nhìn Hoàn Nhan Liệt. Người này chẳng lẽ không biết, hắn càng như vậy, mẫu cổ sẽ càng không chịu đi ra ngoài? Nếu như Hoàn Nhan Liệt buông lỏng, mẫu cổ này nghe được tiếng tiêu, còn có thể đi ra ngoài, lúc này hắn cứ nôn như vậy, còn thiếu điều muốn dùng tay móc cổ họng, mẫu cổ thông minh cỡ nào, như thế nào lại chịu đi ra!

“Cô cô!” Mẫu cổ tựa hồ hạ quyết tâm, muốn trêu chọc Hoàn Nhan Liệt.

Nó buông móng vuốt ra, rời hạch cửa họng, giãy dụa thân hình béo núc, lúc lúc bò về phía trước vài bước, đi tới trên đầu lưỡi Hoàn Nhan Liệt.”Cô cô!”

Hoàn Nhan Liệt cho rằng mẫu cổ muốn đi ra, rất là cao hứng, tiếp tục nôn khan, không nghĩ tới móng vuốt mẫu cổ bấu chặt lấy đầu lưỡi của hắn, mà hai cái răng nanh sắc bén ở trước miệng mẫu cổ lại một phát đâm vào trên đầu lưỡi Hoàn Nhan Liệt.

“A ——” Tiếng thét chói tai không rõ âm truyền ra từ cổ họng Hoàn Nhan Liệt . Hắn đau đến nỗi đầu đầy là mồ hôi, miệng đầy máu tươi.

Nhấm nháp mùi vị máu tươi, mẫu cổ cực kỳ vui vẻ, cái miệng lớn mút máu tươi trên đầu lưỡi Hoàn Nhan Liệt, còn phát ra “ùng ục ùng ục”, giống như âm thanh uống nước của đứa nhỏ.

Chứng kiến mẫu cổ nguyên lai là cái loại đáng sợ như vậy, trong lòng Hoàn Nhan Khang cảm thấy sợ hãi. Lại thấy phụ hoàng mình phải chịu tra tấn như thế, Hoàn Nhan Khang có chút không đành lòng.

“Thả hắn đi…” Hoàn Nhan Khang nói rất nhỏ, hắn không muốn Hoàn Nhan Liệt quá mức bi thảm, cho nên mở miệng cầu Minh Nguyệt Thịnh. Mặc dù, Hoàn Nhan Liệt rõ ràng đã làm sai, nhưng trơ mắt nhìn sinh phụ\* của mình chật vật như vậy, Hoàn Nhan Khang không làm được.(\*cha đẻ)

Minh Nguyệt Thịnh vốn cũng không định tra tấn Hoàn Nhan Liệt, nhưng lão ta lại vô tình dùng phương thức “phun” để bức mẫu cổ, khiến mẫu cổ tức giận, cho nên mẫu cổ mới tra tấn Hoàn Nhan Liệt như vậy.

Đặt trúc tiêu bên miệng, Minh Nguyệt Thịnh lần nữa thổi nên giai điệu động lòng người. Mẫu cổ nghe được làn điệu này, ngẩng đầu, nhìn nhìn về phía ngoài, có chút do dự.

Đầu lưỡi trên khóe miệng, đang chảy một dòng máu tươi ngon lành, nhưng nó không cách nào chống lại mệnh lệnh của tiếng tiêu, rốt cuộc phải lựa chọn như thế nào đây? Mẫu cổ phân vân.

Nếu là vừa rồi, mẫu cổ nhất định sẽ trực tiếp bò ra khỏi miệng Hoàn Nhan Liệt, nhưng bây giờ, máu người tươi ngon đang ở bên khóe miệng nó, tản ra hương vị thơm ngát, làm mẫu cổ có chút lưu luyến.

Thấy mẫu cổ như vậy, Minh Nguyệt Thịnh cười cười, tiếp tục thổi tiêu. Hắn biết rõ, mẫu cổ luyến tiếc sự tươi ngon của máu người, đây là một trong những thức ăn nó yêu thích nhất, cho nên hiện tại phải nhẫn nại dụ dỗ nó ra.

Ở một bên, Tấn Mặc cùng Tố Nguyệt đặt một mảnh trúc rộng bằng hai ngón tay trước miệng Hoàn Nhan Liệt, chính giữa mảnh trúc lõm xuống một cái rãnh sâu, đầu còn lại găn liền với một bình ngọc khéo léo. Tô Mi đốt lửa, đem bình ngọc gác ở trên lửa, chậm rãi nung.

Không đầy một lát, một cổ hương thơm kỳ lạ từ bình ngọc bay ra, truyền khắp cả gian phòng.

“Cô cô!” Mẫu cổ nhạy cảm ngửi thấy mùi thơm, giãy dụa thân thể mập mạp đi tới bên khóe miệng Hoàn Nhan Liệt ngắm nhìn.

Tô Mi cầm trong tay cái quạt nhỏ, quạt cho hương thơm bay về hướng mẫu cổ, mùi thơm nồng đậm lan tỏa, mẫu cổ lập tức hưng phấn.

“Cô cô! Cô cô!” Phát hiện mùi vị so với máu người còn ngon hơn, mẫu cổ cơ hồ “nhảy vọt” từ trong miệng Hoàn Nhan Liệt ra, đi dọc theo “cái cầu” mà Tố Nguyệt cùng Tấn Mặc dựng sẵn cho nó, chạy thẳng tới bình ngọc.

Khi đến miệng bình ngọc, mẫu cổ còn đặc biệt bò chậm rãi từ miệng bình, bò vào bên trong xem, không đợi nó nhìn rõ đồ vật bên trong, Minh Nguyệt Thịnh đã dùng tăm tre đẩy nó xuống, Tô Mi lập tức đậy bình ngọc lại, nhốt mẫu cổ vào trong bình.

“Tốt lắm.” Minh Nguyệt Thịnh nói, khiến mọi người thở phào nhẹ nhõm.

Hình ảnh mẫu cổ vừa rồi vẫn còn lưu lại trong đầu mọi người… Thân hình mập tròn, con mắt sắc bén nhỏ máu đỏ, nhìn mà sởn gai ốc. Cũng may có Minh Nguyệt Thịnh, bắt được mẫu cổ, đó là một chuyện vô cùng tốt!

“Đừng tắt lửa! Tiếp tục nung! Giữ lửa nhỏ, đừng làm cho nhiệt độ tăng lên quá nhanh! Hiện tại ta muốn gọi tử cổ!”

Vừa rồi chỉ là gọi mẫu cổ ra từ thân thể Hoàn Nhan Liệt, lúc này lấy tử cổ, mới là trọng điểm trong trọng điểm. Tất cả mọi người tập trung yên lặng, ngay cả Hoàn Nhan Liệt đau đến nỗi không ngừng kêu rên, cũng bị Tấn Mặc điểm á huyệt, khiến hắn không thể phát ra âm thanh.

Minh Nguyệt Thịnh ngậm tiêu trúc, thời điểm hắn thổi ra làn điệu, mọi người rõ ràng có thể nghe ra, điệu này không giống điệu khi nãy. Có chút vui sướng, có chút ngây thơ. Tử cổ, cũng giống với trẻ con, tự nhiên phải dùng nhạc tươi vui, mới có thể bắt nó tỉnh lại.

“Cô cô!” Mẫu cổ trong bình ngọc, dường như còn chưa phát hiện ra ngue hiểm sắp đến, cũng phối hợp với Minh Nguyệt Thịnh, phát ra âm thanh ” cô cô”, giống như là kêu gọi con của nó, trong đây có một bữa tiệc ngon rất lớn, mau tới cùng thưởng thức.

Không giống với mẫu cổ “cô cô”, âm thanh tử cổ phát ra ”ộp ộp”như tiếng ếch kêu, âm thanh không có cao bằng mẫu cổ, nhưng lại nghe vô cùng rõ ràng.

“Ộp ộp —— ộp ộp —— ”

Là tử cổ! Mọi người trao đổi ánh mắt, chỉ cần gọi ra tử cổ, nhốt nó cùng mẫu cổ ở trong bình ngọc, phối hợp với thuốc Đông y cùng dầu chè (tinh dầu chiết xuất từ cây trà) nấu với nhau, vấn đề này liền được giải quyết.

Chỉ là, nghe được chốc lát, sắc mặt Minh Nguyệt Thịnh liền trở nên u ám trầm xuống. Hắn thổi tiêu, tìm kiếm nơi phát ra âm thanh “Ộp ộp”, cuối cùng, lại đi đến trước mặt Mộ Dung Thất Thất.

Lúc này, Mộ Dung Thất Thất cũng nghe được âm thanh truyền đến từ trong bụng mình, lòng bàn tay đầy mồ hôi, sắc mặt trắng bệch.

“Chuyện gì xảy ra? Tại sao có thể như vậy?” Phượng Thương đứng một bên, từ trên mặt Minh Nguyệt Thịnh đã nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề.

Minh Nguyệt Thịnh buông tiêu trúc, nhìn chằm chằm vào bụng Mộ Dung Thất Thất, một tay nắm lấy tay Mộ Dung Thất Thất, bắt mạch cho nàng. Kết quả khiến sắc mặt Minh Nguyệt Thịnh càng thêm khó coi.

“Làm sao vậy?” trong lòng Phượng Thương có một loại dự cảm không lành, nhưng mà hắn chưa kịp nói thêm lời nào, Minh Nguyệt Thịnh đã một phát đánh vào khuôn mặt tuấn tú của Phượng Thương, “Khốn kiếp —— ”

Minh Nguyệt Thịnh rống một tiếng, một quyền nặng nề đánh tới, khiến tất cả mọi người choáng váng. Chỉ thấy, thân ảnh màu tím bổ nhào qua, ép Phượng Thương xuống đất, trực tiếp dang chân đè hắn. “Ngươi tên khốn kiếp này!” Minh Nguyệt Thịnh lại gào thét, một quyền nữa quét qua, lần này lại bị Phượng Thương một phát bắt được.

Lúc trước, Phượng Thương không có bất kỳ phòng bị, miễn cưỡng bị trúng một quyền, lúc này má trái đã sưng đỏ lên, môi bị rách do va vào hàm răng, khóe miệng chảy máu. Phượng Thương không biết Minh Nguyệt Thịnh tại sao phải như vậy, chỉ là đã trúng một quyền, lần này, sẽ không để cho hắn lại đánh trúng mình.

Phượng Thương phản kích, làm Minh Nguyệt Thịnh càng phẫn nộ. Trong miệng hô “khốn kiếp”, cùng Phượng Thương quấn thành một thể, đánh nhau trên mặt đất.

Cảnh tượng này, lập tức làm người bên cạnh nhìn đến ngây ngốc. Chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao Minh Nguyệt Thịnh cái gì cũng không nói, trực tiếp động thủ? Rốt cuộc xảy ra vấn đề gì?

“Ngăn bọn họ hại!” Chứng kiến hai đại nam nhân giống như đứa nhỏ lăn lộn trên mặt đất đánh nhau, Mộ Dung Thất Thất là người lý trí nhất. Nàng vừa nói, hai người Hoàn Nhan Khang cùng Tấn Mặc, một người kéo một người, mất hết nữa ngày, mới tách Phượng Thương ra khỏi Minh Nguyệt Thịnh. (TC: đến cuối vẫn là Tiểu Thịnh của ta bị bắt nạt, Thương ca quá bưu hãn

)

Lúc này, hai người đã không còn bộ dáng anh tuấn tiêu sái, toàn thân đều dính bụi đất, má trái Phượng Thương bị thương, Minh Nguyệt Thịnh cũng không tốt hơn bao nhiêu, mắt phải sưng như ông già, vốn là đôi mắt trong sáng, lúc này híp lại thành một khe hở.

“Khốn kiếp!” Tuy bị kéo ra, Minh Nguyệt Thịnh vẫn không ngừng mắng chửi Phượng Thương, ánh mắt tràn đầy phẫn nộ, làm nghi hoặc trong lòng mọi người không ngừng phóng đại. Rốt cuộc là chuyện gì mà làm Minh Nguyệt Thịnh không khống chế được như vậy?

“Có phải là tử cổ có vấn đề gì?” Nhớ lại trước lúc Minh Nguyệt Thịnh “tập kích”Phượng Thương, đã từng bắt mạch cho Mộ Dung Thất Thất, Tấn Mặc nhướng mày, chẳng lẽ vấn đề là từ đây? Tấn Mặc đặt tay lên cổ tay Mộ Dung Thất Thất, không đầy một lát, sắc mặt Tấn Mặc cũng cũng đại biến.

“Rốt cuộc làm sao! Các ngươi nói mau lên! Thật sự là gấp chết người!” Tô Mi thấy Tấn Mặc cùng Minh Nguyệt Thịnh giống nhau, sắc mặt đều trở nên khó coi, trong lòng không yên được, trực tiếp hô lên.

“Công chúa, c-ó- t-h-a-i.”

Tấn Mặc nói ra đáp án, mọi người mới vừa rồi còn khẩn trương, vì tin tức này, sắc mặt cũng tốt lên.

“Thật tốt quá! Tiểu thư có thai!” Tô Mi kêu lên, vừa hô lên, đã cảm thấy có gì đó không đúng. Nếu như cái này là chuyện tốt, vì sao biểu hiện của Minh Nguyệt Thịnh cùng Tấn Mặc lại khó coi như vậy? Tô Mi nghĩ nghĩ, những người khác sau khi cao hứng cũng phát giác ra vấn đề, đều nhìn về Minh Nguyệt Thịnh, muốn từ chỗ hắn tìm được đáp án.

“Công chúa thật là có thai, nhưng là, tử cổ ở trên người thai nhi.”

Minh Nguyệt Thịnh nói, như sấm sét giữa trời quang, mọi người nghe thấy liền sốc đơ, hoàn toàn không thể tin được sự thật này.

“Ta có con?” Mộ Dung Thất Thất đưa tay sờ bụng mình, nàng thật là sơ ý, mình đã có đứa nhỏ, sắp làm mẹ, lại còn không biết! Chỉ là, tử cổ tại sao lại chuyển lên người đứa nhỏ?

Mộ Dung Thất Thất nghi vấn, nhanh chóng đã được Minh Nguyệt Thịnh giải đáp, “Tử cổ không giống với mẫu cổ, còn chưa có thành hình, nói trắng ra là, chỉ lớn bằng còn kiến nhỏ. Bình thường, người bị hạ cổ không cần kiêng kỵ chuyện phòng the. Nhưng là, đối với mẫu tử cổ, bởi vì tử cổ vẫn là hình dạng ấu trùng, cho nên người mang theo tử cổ, phải kiêng khem\*!” (\*bản gốc: cấm dục)

“Cổ là một loại sinh vật cực kỳ thông minh, có thể căn cứ hoàn cảnh, lựa chọn nơi ký sinh cho bản thân. Cổ trưởng thành tính ổn định cao, trừ phi sử dụng trúc tiêu khống chế, nếu không sẽ không rời đi thân thể đang ký sinh. Nhưng mà tử cổ là ấu trùng, chưa trải qua thuần hóa, không thể kiểm soát được, chúng nó luôn tuyển chọn thân thể tốt để ký sinh. Tỷ như trẻ sơ sinh…”

Nói ra chỗ này, Minh Nguyệt Thịnh hung dữ trừng mắt với Phượng Thương, hận không thể dùng dao găm chọc trên người hắn vài cái.

Cũng là do Phượng Thương làm Mộ Dung Thất Thất có thai, thời điểm hai người cùng phòng\*, tử cổ sẽ chọn đứa nhỏ trong bụng Mộ Dung Thất Thất làm thân thể để ký sinh. Trên đời này không có nơi nào thích hợp ký sinh hơn so với thai nhi! (\*làm chuyện vợ chồng)

“Cái gì!” Phượng Thương sững sờ tại chỗ, rốt cục cũng minh bạch vì sao Minh Nguyệt Thịnh kích động.

Hắn có đứa nhỏ, cái này vốn là một chuyện vô cùng cao hứng, nhưng bây giờ Minh Nguyệt Thịnh lại nói cho hắn biết, tử cổ dời đến trên người con của hắn, ký sinh trong thân thể khi hắn còn là đứa nhỏ, trong bụng Mộ Dung Thất Thất, Phượng Thương làm sao có thể tiếp nhận kết quả này.

“Ngươi nhất định có biện pháp, đúng hay không?” Phượng Thương tiến lên, bắt lấy tay Minh Nguyệt Thịnh, lo lắng mà hỏi, “Ngươi nhất định sẽ lấy tử cổ ra, đúng hay không?”

“Ta bó tay\*. ” Minh Nguyệt Thịnh cười khổ, lắc đầu. Nếu hắn có biện pháp, cũng sẽ không trơ mắt nhìn nữ nhân mình yêu mến chịu khổ như vậy!(\*tính để bất lực nhưng nghe \*\*\* quá)(TC: Nuxuku tỷ rất đen tối, cơ mà tại sao ta cũng hiểu nhỉ

)

“Trên đời này không có gì thích hợp hơn tử cung ấm áp của nữ nhân để cổ trùng sinh trưởng, cho dù bên ngoài hấp dẫn hơn, tử cổ cũng sẽ không động dung. Tử cổ này, ta không lấy ra được.”

Minh Nguyệt Thịnh nói, làm Phượng Thương chết đứng.

Như thế nào…có thể như vậy?

Đến lúc này, Mộ Dung Thất Thất là người trong cuộc lý trí nhất.

Nàng có đứa nhỏ, thật tốt! Đây là đứa nhỏ của nàng cùng Phượng Thương! Khi người khác đang lo lắng cho nàng, trong lòng nàng lại dâng lên vui vẻ hạnh phúc. Nghĩ tới một tiểu sinh mệnh vừa giống nàng vừa giống như Phượng Thương, đang ở trong cơ thể nàng lớn lên, Mộ Dung Thất Thất đã cảm thấy cao hứng! “Không có biện pháp nào giải quyết tử cổ này sao?”

“Chỉ có hai cái biện pháp, thứ nhất, bỏ đứa nhỏ đi, hiện tại nàng chỉ mới mang thai được một tháng, bỏ đi là biện pháp tốt nhất; thứ hai, chính là đem đứa nhỏ mới sinh, tìm người Tường tộc, nhờ họ giải cổ…”

Hai biện pháp này, Minh Nguyệt Thịnh nói rất rõ ràng. Bỏ đi đứa nhỏ, cướp đoạt sinh mệnh đứa bé, Mộ Dung Thất Thất tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Đây là kết tinh tình yêu của nàng cùng Phượng Thương, nàng sẽ không dễ dàng buông tha. Về phần biện pháp thứ hai, vẫn có thể được.

“Bỏ đi —— ”

“Ta sinh —— ”

Hai kết quả bất đồng, lần lượt được Phượng Thương cùng Mộ Dung Thất Thất nói ra.

“Khanh Khanh!” Thấy Mộ Dung Thất Thất kiên trì muốn giữ đứa nhỏ, Phượng Thương đi đến bên người nàng, nắm tay nàng, trong mắt đều là hối tiếc cùng thống hận bản thân, “Khanh Khanh, ta biết rõ nàng rất thích đứa nhỏ, nhưng đứa nhỏ này, chúng ta không thể nhận!”

Hiện tại Phượng Thương cảm thấy, Minh Nguyệt Thịnh đánh hắn là chính xác. Hắn thật là tên khốn kiếp, thậm chí còn liên lụy đến Mộ Dung Thất Thất cùng con của bọn hắn! (TC: Ừa, có điều Tiểu Thịnh đánh ca được mấy cái đâu

)

Phượng Thương phản đối, là việc trong dự liệu Mộ Dung Thất Thất. Hắn lo lắng cho nàng, cũng lo lắng đứa nhỏ, những điều này Mộ Dung Thất Thất có thể lý giải. Phượng Thương đau lòng, làm Mộ Dung Thất Thất đau lòng. Cái này không phải lỗi của hắn! Ngay cả nàng là đại phu, cũng không biết những đặc điểm này của tử cổ, không phải người của Tường tộc thì sẽ hoàn toàn không biết đặc tính của cổ trùng, chuyện đó Phượng Thương sao biết được!

Nhưng mà, Phượng Thương không hiểu được tình mẫu tử của riêng nữ nhân. Tiểu sinh mệnh này, giống như một hạt giống nho nhỏ, dần phát triển từ trong cơ thể nàng. Đứa nhỏ mới vừa đến, sao có thể để hắn rời đi! Nàng, không bỏ được!

“Minh Nguyệt, nếu như ta sinh đứa nhỏ ra, cổ độc trên người hắn thật có thể giải trừ sao?” Mộ Dung Thất Thất không có trả lời Phượng Thương, ngược lại thỉnh giáo Minh Nguyệt Thịnh.

Nàng muốn đứa bé này, nhưng là, nếu như giải cổ thì có ảnh hưởng đến tính mạng đứa nhỏ hay không, hoặc có làm đứa nhỏ thống khổhay không, nàng không có ích kỷ đến mức gượng ép mình giữ đứa nhỏ, bắt nó sau khi sanh ra liền phải chịu những thống khổ kia.

” Đứa nhỏ mới sinh ra mang theo cổ, gọi là cổ nhân. Bởi vì cổ theo đứa nhỏ lúc vẫn còn là thai nhi, phát triển cùng với trẻ, cho nên muốn giải trừ cổ trên người đứa nhỏ, so với giải cổ bình thường, càng thêm phiền toái, thời gian cũng lâu hơn. Có lẽ một năm, hai năm, cũng có lẽ năm năm, sáu năm… Bất quá nàng yên tâm, cổ chắc sẽ không thương tổn người lớn lên với nó từ nhỏ đâu.”

Minh Nguyệt Thịnh trả lời, Mộ Dung Thất Thất nghĩ càng thêm chắc chắn việc lưu lại đứa bé này, Tấn Mặc đứng một bên vẫn trầm mặc, lúc này phá vỡ im lặng.

“Theo ta được biết, người Tường tộc sẽ không giải cổ cho ngoại nhân. Bệ hạ mặc dù có huyết thống Tường tộc, nhưng chỉ sợ tộc trưởng Tường tộc này sẽ không dễ nói chuyện như vậy.”

“Ta sẽ nghĩ biện pháp ——” Minh Nguyệt Thịnh cắt đứt lời nói Tấn Mặc, hiện tại đầu óc hắn vẫn chưa ổn định lại, chẳng nghĩ ra cái gì, nhưng chỉ cần Mộ Dung Thất Thất muốn, hắn chắc chắn dùng toàn lực trợ giúp.

“Kỳ thật, hiện tại quan trọng nhất chính là, đứa bé này rất khó nuôi, có khả năng nàng phải chịu nhiều vất vả hơn những nữ nhân khác…”

Minh Nguyệt Thịnh nguyên bản muốn nói “thống khổ”, nhưng mà lời đến bên miệng, lại đổi thành “vất vả”. Hắn lo lắng cho Mộ Dung Thất Thất, không muốn quãng thời gian nàng mang thai chỉ toàn là thống khổ, cho nên dùng từ “vất vả” để hình dung tương lai mấy tháng sắp xảy ra.

“Ta biết rõ!” Mộ Dung Thất Thất gật gật đầu, chỉ cần có thể giải cổ cho đứa nhỏ, chỉ cần nàng còn sống, người làm mẹ như nàng, chịu đựng chút khổ nhọc thì tính là gì!

Tuy Mộ Dung Thất Thất quyết định sinh hạ đứa nhỏ, nhưng Phượng Thương vẫn không chịu đáp ứng. Hiện tại vừa nghe nói Mộ Dung Thất Thất trong thời gian mang thai rất vất vả, Phượng Thương càng đau không chịu được.

“Khanh Khanh, chúng ta sẽ còn có rất nhiều đứa nhỏ, đứa bé này, cùng chúng ta không có duyên phận, chúng ta… Buông tha có được không!” Thống khổ mà cổ độc mang đến, Phượng Thương đã trải qua, hắn không hy vọng Mộ Dung Thất Thất cùng đứa nhỏ trải qua chuyện như vậy nữa.

Phượng Thương lo lắng, Mộ Dung Thất Thất hiểu, nhưng nàng là một người làm mẹ, huống chi Minh Nguyệt Thịnh nói tử cổ sẽ không làm thương tổn đứa nhỏ, hơn nữa cổ độc từ nay về sau vẫn có thể giải trừ, làm cho nàng càng thêm kiên định với ý muốn giữ lại đứa nhỏ.

“Thương, chàng vẫn rất bao dung cho ta, mọi chuyện đều theo ta. Lúc này đây, chàng cũng nhường ta một chút không được sao? Dù thường ngày ta hay tùy hứng, tính tình ta thích đùa giỡn, nhưng mà ta thật sự rất muốn rất muốn giữ lại đứa bé này! Thương… đây là con của chúng ta!”

Giọng nói của Mộ Dung Thất Thất có chút run, nhìn thấy trong ánh mắt xinh đẹp Phượng Thương đã hiện lên có nước mắt. Tử cổ chuyển sang người đứa nhỏ, là điều không ai muốn thấy, nhưng dù sao cũng là một sinh mạng, là đứa nhỏ đầu tiên của bọn họ, Mộ Dung Thất Thất không nghĩ cứ như vậy mà buông tha. Vô luận như thế nào, bọn ta muốn đọ sức, chỉ cần còn một hi vọng, cũng sẽ không buông tha!

“Khanh Khanh!” Nghe xong lời nói Mộ Dung Thất Thất, Phượng Thương ôm nàng vào lòng, cảm xúc pha tạp trong thâm tâm, khiến hắn vừa định nói gì đó, đến bên miệng, lại không nên lời.

Hắn sao có thể không hiểu tâm tư của Mộ Dung Thất Thất! Đây làcon của hắn, hắn cũng không nỡ bỏ! Nhưng hắn không đành lòng nhìn Mộ Dung Thất Thất vất vả, không đành lòng nhìn đứa nhỏ mới sinh ra liền chia lìa bọn họ, có rất nhiều không đành lòng đầy rẫy trong nội tâm của Phượng Thương…

Chỉ là, tại thời điểm chống lại cặp mắt đẹp của Mộ Dung Thất Thất kia tràn đầy “cầu khẩn”, không đành lòng trong lòng Phượng Thương như bay biến. Nhiều cái không muốn như vậy, nhưng hắn không mặc kệ nàng khóc được, thấy nàng rơi lệ, tim hắn cũng như bị đao cắt.

“Được! Chỉ cần nàng nguyện ý, chỉ cần nàng thích, ta cái gì cũng đều đáp ứng nàng!”

Phượng Thương vùi đầu vào tóc Mộ Dung Thất Thất, một giọt nước mắt rơi xuống, chảy vào trong tóc nàng.

Đây là vợ hắn, hắn lại khiến nàng lâm vào cảnh bất lực, khiến Phượng Thương hận không thể tát mình hai bạt tai! Minh Nguyệt Thịnh đánh là đúng, hắn thật sự nên bị đánh! Lại đem vợ cùng con mình đặt vào tình trạng nguy hiểm như vậy, đến hắn cũng không thể không hận sự bất lực của mình! “Vô luận như thế nào, ta đều bên cạnh nàng! Vĩnh viễn đều bên cạnh nàng!” (TC: từ “bất lực” đến cuối vẫn được dùng=)))

Mộ Dung Thất Thất trở tay ôm lấy Phượng Thương, từ từ nhắm hai mắt, ngăn cho nước mắt mình rơi xuống. Trong thanh âm hắn, có bao nhiêu hối hận, nàng đều nghe được. Vấn đề này không thể trách hắn, hắn đã đau lòng nhiều lắm rồi. Nam nhân này, cái gì cũng giữ tại trên người mình, làm cho nàng như thế nào không đau lòng.

“Chàng đương nhiên phải ở bên cạnh ta! Chàng là trượng phu của ta, là cha của đứa nhỏ, chàng không bên cạnh ta thì ai chiếu cố mẹ con ta bây giờ!”

“Đợi một chút, các con đang nói đến cái gì, sao ai gia không hiểu?”

Đúng lúc này, Đông Phương Lam run rảy sợ sệt đi tới trước mặt Mộ Dung Thất Thất cùng Phượng Thương. Sự tình vừa rồi, làm vị hoàng thái hậu này quay hôn mê, “Đứa nhỏ nào? Đứa nhỏ của ai? Ai gia không hiểu? Còn có, giữa các con đã xảy ra chuyện gì? Các con —— ”

Đông Phương Lam chỉ vào Phượng Thương cùng Mộ Dung Thất Thất đang ôm nhau, biểu lộ kinh ngạc vạn phần, “Các con là huynh muội, các con sao có thể như vậy!”

“Bà ngoại, Thương không phải là ca ca ruột của con, hắn là đứa nhỏ do cha mẹ nhận nuôi, không có quan hệ huyết thống với con!”

Thấy Đông Phương Lam hiểu lầm, Mộ Dung Thất Thất vội vàng giải thích nguyên do, chỉ là nàng đột nhiên nói như vậy, Đông Phương Lam hoàn toàn sững sờ. “Thất Thất, con đừng vì muốn ở bên Thương Nhi mà lừa gạt ai gia! Các con là huynh muội, huynh muội không thể ở bên nhau!”

“Bà ngoại!” Mộ Dung Thất Thất tiến lên, giữ chặt tay Đông Phương Lam, “Bà ngoại, ngài xem tướng mạo chúng ta, hoàn toàn không có chỗ nào tương tự! Thương trưởng thành không giống cha cùng mẹ, hắn không phải là ca ca ruột của con! Nếu ngài không tin, cha mẹ có thể làm chứng!”

Mộ Dung Thất Thất đến Hoàn Nhan Minh Nguyệt cùng Phượng Tà cũng đem ra, Đông Phương Lam cuối cùng cũng có chút tin. Cháu ngoại được bà thương yên nhiều năm như vậy, lại không phải do nữ nhi mình sinh ra, khiến Đông Phương lam có chút ngoài ý muốn.

Lại tưởng tượng, Phượng Thương xác thực không hề giống với Phượng Tà và Hoàn Nhan Minh Nguyệt. Khi Phượng Thương còn bé, Đông Phương Lam nhìn ra được chút ít, chỉ là Phượng Tà cùng Hoàn Nhan Minh Nguyệt một mực khăng khăng nói rằng Phượng Thương chính là “con trai” của bọn họ, Đông Phương Lam thấy vậy nên chắc rằng Phượng Thương là cháu ngoại của bà. Bây giờ nghĩ lại, có lẽ Hoàn Nhan Minh Nguyệt cùng Phượng Tà đã lừa bà.

Mộ Dung Thất Thất nói “cha mẹ”, Hoàn Nhan Liệt đứng một bên hoàn toàn ngây người, nàng là có ý gì? Cái gì gọi là cha mẹ? Chẳng lẽ… Chẳng lẽ Phượng Tà không chết! Chẳng lẽ người mang Hoàn Nhan Minh Nguyệt đi là Phượng Tà! Điều này sao có thể! Tại sao có thể như vậy!

Hoàn Nhan Liệt vội vàng muốn hỏi rõ ràng rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, hắc y nhân xuất hiện trong giấc mơ của hắn, vậy mà là Phượng Tà, điều này sao có thể! Nguyên một đống chuyện “không có khả năng” đập vào nội tâm Hoàn Nhan Liệt, làm hắn không hề để ý đến thân thế của Phượng Thương.

“Hmm!” Hoàn Nhan Liệt cưỡng chế giải khai huyệt đạo trên người, chính là không đợi hắn đụng đến phía Mộ Dung Thất Thất, Tấn Mặc cùng Tố Nguyệt đã gác đao ở trên cổ của hắn.

“Im lặng một chút!” Tố Nguyệt đem Hoàn Nhan Liệt trói lại thật chặt, làm hắn không thể động đậy. Cũng do người này không tốt! Không có chuyện gì hãm hại cô gia, hiện tại lại làm tiểu thư vất vả như vậy, ngay cả tiểu chủ tử cũng gặp nguy hiểm, tất cả mọi chuyện “tốt đẹp” đều do một mình người này làm ra!

“Phượng Tà… Còn sống?” Bởi vì đầu lưỡi bị mẫu cổ cắn bị thương, Hoàn Nhan Liệt biến thành nói ngọng, từng chữ nói ra không rõ ràng lắm, nhưng hai chữ “Phượng Tà”, Mộ Dung Thất Thất nghe được rất rõ ràng.

“Cha ta còn sống, hiện tại cùng mẹ lưu lạc thiên nhai.”

Nghe xong lời nói Mộ Dung Thất Thất, Hoàn Nhan Liệt thống khổ lắc đầu, “Không thể nào… Nguyệt Nhi không thể gặp hắn… Không thể nào!” Hoàn Nhan Liệt không chịu tin tưởng sự thật rằng Phượng Tà còn sống, hắn ta không phải đã bị chết cháy tại núi Nhạn Đãng sao, vì sao còn sống đến tận giờ? Hắn rốt cuộc đã tìm được Hoàn Nhan Minh Nguyệt như thế nào? Minh Nguyệt thật sự đi cùng hắn sao?

Vừa nghĩ tới trong mơ Hoàn Nhan Minh Nguyệt cũng không quay đầu lại liền rời đi, Hoàn Nhan Liệt lắc đầu, mắt ngấn lệ.

Hoàn Nhan Liệt như vậy, Hoàn Nhan Khang cho tới bây giờ cũng chưa từng gặp qua, tựa hồ trong ký ức của hắn, phụ hoàng hắn vẫn là người uy vũ quyết đoán, lúc này, nước mắt rơi đầy mặt, trong miệng hô “Nguyệt Nhi”, thật sự vẫn là phụ hoàng khiến hắn sùng bái sao?

Hoàn Nhan Liệt thương tâm gần chết, Tô Mi không để ý mà liên tục khua quạt.

Mẫu cổ trong bình ngọc đại khái có thể biết được kết quả của mình, không ngừng giãy dụa.

Theo nhiệt độ lên cao, hỗn hợp dầu nóng cùng thuốc Đông y cùng một chỗ, làm mẫu cổ đau đến không chịu được. Thân thẩ béo phì của nó, va chạm bình ngọc, phát ra âm thanh “thùng thùng”, nhưng quạt hương bồ trong tay Tô Mi lại không có chút nào chậm trễ. Bình ngọc dầu bắt đầu “bùm bùm cách cách”rung động, mẫu cổ còn đang đau khổ giãy dụa Lại qua một hồi lâu, âm thanh mới dần dần dừng lại.

“Tiếp tục! Đừng ngừng!” Minh Nguyệt Thịnh ở một bên chỉ đạo Tô Mi, “Cổ có linh tính, chúng nó có thể giả chết, phải đem vật trong bình ngọc nung cho cháy hết mới thôi!”

“Dạ!” Tô Mi đem tất cả tức giận đều phát tiết vào trên người mẫu cổ đáng thương. Tiểu thư cùng tiểu chủ tử như vậy, làm tâm tình Tô Mi rất không thoải mái! Hận mình không thể giúp Mộ Dung Thất Thất bớt khổ, không có cách nào giúp đỡ, cho nên tâm tình Tô Mi thật không tốt! Tiểu phiến tử trong tay quạt càng thêm lợi hại!

Hoàn Nhan Liệt chán chường ngồi dưới đất, Hoàn Nhan Khang tiến lên, muốn đỡ hắn, hắn lại tinh thần uể oải, không chịu, chỉ dựa vào tường ngồi dưới đất, trong miệng thì thào, “Nguyệt Nhi đừng rời đi, đừng rời đi…”

Con mắt Hoàn Nhan Liệt mất đi độ sáng, trống rỗng nhìn về phía trước, trong miệng không ngừng mà lặp lại lời nói như vậy, tựa như bộ dạng mình bị cha mẹ vứt bỏ, đáng thương bất lực, làm cho không người nào có thể tiếp tục hận hắn.

Mặc dù, quá trình giải cổ có xảy ra chút vấn đề, nhưng tổng thể mà nói, coi như là thuận lợi. Tấn Mặc giúp Hoàn Nhan Liệt cầm máu, hơn nữa nhét một viên dược vào trong miệng Hoàn Nhan Liệt.

“Tấn Mặc ——” tại thời điểm Tấn Mặc cho Hoàn Nhan Liệt uống thuốc, Hoàn Nhan Khang bắt lấy tay Tấn Mặc, “Có lẽ, ta mở miệng có chút vô sỉ, nhưng ta muốn cầu ngươi, giữ lại tánh mạng của ông ! Ông dù sao cũng là phụ hoàng của ta, dù sao đối với Bắc Chu quốc vẫn có công!”

Nhìn Hoàn Nhan Khang một hồi lâu, Tấn Mặc mở miệng, “Ta nguyên bản muốn giết hắn rồi, nhưng công chúa nói, người đáng hận tất sẽ có chỗ đáng thương… Cho nên, ngươi yên tâm, thuốc này chỉ làm hắn quên tất cả mọi chuyện, sẽ không lấy mạng của hắn.”

Hoàn Nhan Khang không dám yêu cầu xa vời rằng Phượng Thương cùng Mộ Dung Thất Thất có thể buông tha Hoàn Nhan Liệt, dù sao, ông làm việc thật sự thực quá đáng, làm Hoàn Nhan Khang lúc này đây, cảm thấy xấu hổ. Chỉ là, ông đã ình sinh mạng, chảy cùng một dòng máu, Hoàn Nhan Khang không đành lòng nhìn ông chết.

Chờ Hoàn Nhan Liệt ăn hết đan dược, Tấn Mặc giải khai huyệt đạo của Kính Đức, do huyết mạch không thông trong thời gian dài, mặt Kính Đức cứng ngắc biến thành màu đỏ tía (đỏ tím như máu bầm ak). Nhưng chuyện hắn làm đầu tiên sau khi được giải khai huyệt đạo không phải là kéo giãn gân cốt, mà là dập đầu với Phượng Thương cùng Mộ Dung Thất Thất,”Tạ ơn Vương Gia! Tạ ơn công chúa! Tạ ơn các ngươi buông tha Hoàng thượng! Tạ ơn!”

Cách đây rất lâu, Kính Đức đã nghĩ sẽ có một ngày như thế này, ngày mà việc làm của Hoàn Nhan Liệt sẽ bị người ta phát giác, Phượng Thương sẽ báo thù, nhưng Kính Đức thật không ngờ, Phượng Tà vẫn còn sống, hơn nữa Hoàn Nhan Minh Nguyệt có thể tỉnh dậy.

Xem ra, hết thảy đều là do trời định, Hoàng thượng cũng nên buông tay!

Dập cho đến khi đỏ đầu, Kính Đức mới đứng lên, đi đến bên người Hoàn Nhan Liệt. Lúc này, dược hiệu đã phát tác, Hoàn Nhan Liệt đần độn si ngốc, cười ngây ngô với Kính Đức, tựa hồ không nhớ ra được hắn là ai, Kính Đức thấy vậy, trong lòng nổi lên một trận chua xót.

“Hoàng thượng, nô tài sẽ một mực hầu hạ ngài! Ngài yên tâm!” Kính Đức cầm tay áo, giúp Hoàn Nhan Liệt lau vết máu bên miệng, xoay người, Kính Đức lần nữa hướng về phía Phượng Thương cùng Mộ Dung Thất Thất quỳ xuống.

“Vương Gia, kỳ thật nô tài biết được, những chuyện kia, một ngày nào đó chuyện ấysẽ bại lộ, Hoàng thượng đã làm chuyện gì, sớm muộn cũng sẽ bị người biết rõ. Kỳ thật, nô tài cũng giúp đỡ Hoàng thượng làm nhiều chuyện, nô tài cũng mang nghiệp chướng nặng nề… Hiện tại, nô tài không cầu gì khác, chỉ cầu có thể một mực hầu hạ Hoàng thượng, mặc kệ Hoàng thượng đi chỗ nào, nô tài đều là nô tài của hoàng thượng, thỉnh Vương Gia có thể thành toàn!”

“Được.” Phượng Thương gật gật đầu.

Hoàn Nhan Liệt mặc dù đã làm rất nhiều chuyện có lỗi với Phượng Tà cùng Hoàn Nhan Minh Nguyệt, nhưng đối với quốc gia này mà nói, Hoàn Nhan Liệt vẫn là có công lao, tội không đáng chết. Mặc dù trên người Phượng Thương bị Hoàn Nhan Liệt hạ độc, hắn cũng chưa từng hi vọng Hoàn Nhan Liệt chết. Hiện tại, đại khái là kết quả tốt nhất!

Hôm nay, tất cả thái y của thái y viện được triệu tập đến Trường Thu cung, chuyện Hoàn Nhan Liệt “trúng gió”, không đầy một lát liền truyền ra ngoài.

Bách quan mặc dù có chút khó tiếp nhận, nhưng không có ai đưa ra ý kiến gì cả. Dù sao, quân quyền tại trong tay Nam Lân vương Phượng Thương, cả kinh thành đều nằm trong tay hắn, cho dù Hoàn Nhan Liệt không có “trúng gió”, ngôi vị hoàng đế này cũng sẽ truyền cho Phượng Thương, đây là chuyện tình không thể nghi ngờ, không có người nào hoài nghi sự thật về thân phận người thừa kế Bắc Chu quốc này là Phượng Thương.

Hôm nay, vô luận Hoàn Nhan Liệt như thế nào, Phượng Thương cũng sẽ là đế vương kế nhiệm, những người kia đang chuẩn bị tìm cách lấy lòng vị vua mới này.

Ngoài dự đoán mọi người chính là, ngày hôm sau lâm triều, Kính Đức tuyên bố chiếu thư của Hoàng đế, ngôi vị hoàng đế lại truyền cho Hoàng thái tôn sáu tuổi, thì ra là con của Hoàn Nhan Hồng cùng Dư Thi Thi, cháu nội duy nhất của Hoàn Nhan Liệt —— Hoàn Nhan Kiệt.

Trong chiếu thư, đặc biệt nêu lên chính danh Phượng Thương, Phượng Thương lần đầu tiên dùng thân phận Long Ngạo Thiên, con nuôi của Phượng Tà cùng Hoàn Nhan Minh Nguyệt xuất hiện, đổi Nam Lân vương thành Nhiếp Chính vương, Phượng Thất Thất là Trấn Quốc đại công chúa, hai người phụ tá tân hoàng, cho đến tân hoàng mười sáu tuổi tự mình chấp chính. Về phần ngũ hoàng tử Hoàn Nhan Khang, sắc phong là Tiêu Dao vương. (Nuxuku: chết cười với tên sắc phong của Khanh ca ><>

Chiếu thư này, thật khiến văn võ bá quan càng hoảng sợ, Phượng Thương họ Long? Long chính là tiền triều quốc họ! Mặc dù mọi người trong lòng có nghi vấn, nhưng là không có người nói ra.

Dưới gối Hoàn Nhan Liệt có năm vị hoàng tử, chỉ có Hoàn Nhan Hồng, Hoàn Nhan Nghị cùng Hoàn Nhan Khang còn sống. Hoàn Nhan Hồng bị nhốt tại Nam Uyển, Hoàn Nhan Nghị chết trong tay Hạ Vân Tích, hiện tại chỉ còn lại có ngũ hoàng tử Hoàn Nhan Khang. Chỉ là, Hoàn Nhan Khang thật có thể cam tâm tình nguyện làm Tiêu Dao vương sao?

Trước mắt, khi Phượng Thương cùng Mộ Dung Thất Thất dẫn Hoàn Nhan Kiệt ngồi xuống long ỷ, Hoàn Nhan Khang là người đầu tiên quỳ xuống hô “Vạn tuế!”

Thái độ Hoàn Nhan Khang, làm lũ triều thần nhìn ra một ít đầu mối, lại tưởng tượng, vị điện hạ này từ trước đến nay có quan hệ tốt đẹp với Phượng Thương và Mộ Dung Thất Thất, chuyện này, nói không chừng chính là ba người liên thủ làm. Nghĩ tới đây, bách quan cũng cam tâm tình nguyện quỳ xuống dập đầu.

Đối với bọn họ mà nói, cái ngôi vị hoàng đế này, là chuyện tình hoàng gia, nếu hoàng gia ở nơi này tiến hành hiệp nghị, bọn họ chỉ cần hảo hảo làm thần tử là được, huống chi đao Phượng Thương không phải là ngồi không, hắn bất quá là Nhiếp Chính vương, quốc họ có phải là Hoàn Nhan hay không, thiên hạ này, vẫn là của hoàng gia.

Từ khi Dư Thi Thi chết, Hoàn Nhan Hồng bị phế truất rồi đem nhốt, Hoàn Nhan Kiệt liền thành đứa nhỏ không cha không mẹ. Hoàn Nhan Liệt mặc dù đem hoàng tôn này vào trong cung, nhưng những nô tỳ trong cung ai chẳng “gió chiều nào theo chiểu ấy”! Đối với vị hoàng tôn này, không có aai để ý, cũng không có ai cẩn thận chiếu cố, điều này làm cho Hoàn Nhan Kiệt từ đứa nhỏ có tính cách hoạt bát sáng sủa, trở nên có chút nhát gan, hướng nội.

Lúc này, mặc long bào, ngồi ở trên long ỷ, Hoàn Nhan Kiệt có chút câu nệ. Hắn rất khẩn trương, hắn không biết Hoàng đế phải làm cái gì. Ngày hôm qua, hắn được một tỷ tỷ xinh đẹp đón đến, hiện tại, tỷ tỷ xinh đẹp đang nắm tay của hắn, khiến hắn mặc dù ngồi ở trên long ỷ, nhưng vẫn còn sợ hãi.

“Đừng sợ, dựa theo những gì cô cô dạy con mà làm!” Nhìn ra sự lo lắng của Hoàn Nhan Kiệt, Mộ Dung Thất Thất ôn nhu cười, nhẹ nhàng nhéo nhéo bàn tay nhỏ bé hắn, “Cô cô sẽ ở bên cạnh cùng con! Đừng sợ hãi!”

“Dạ!” Hoàn Nhan Kiệt sợ là sợ Phượng Thương, bởi vì Phượng Thương luôn mang theo bộ mặt mặt lạnh, trên người tản ra hàn khí. Cho nên nếu so sánh mà nói, Hoàn Nhan Kiệt thích Mộ Dung Thất Thất hơn, bởi vì nàng lớn lên thật xinh đẹp, so với mẹ ruột của hắn còn xinh đẹp hơn. Hơn nữa, nụ cười của nàng thật ấm áp, hắn yêu mến vị tỷ tỷ xinh đẹp này.

Kính Đức thay thế Hoàn Nhan Kiệt đọc nhất trường thiên tân đế đăng cơ “Chiếu thư chiếu cáo thiên hạ”, tiếng nói Hoàn Nhan Kiệt non nớt tại Thái Cực điện vang lên, “Chúng ái khanh, có việc khải tấu, không thì bãi triều!”

Có Phượng Thương cùng Mộ Dung Thất Thất ở đây, bách quan còn nói cái gì, huống chi thái độ vừa rồi của Hoàn Nhan Khang cũng biểu hiện hết sắc rõ ràng, cái này là chuyện hoàng gia, bọn họ vẫn là không nên nhúng tay vào.

Tân đế đăng cơ, thuận lợi khiến cho người ta khó có thể tưởng tượng, có Phượng Thương cùng Ưng kỵ quân, cho dù những người kia cố tình muốn gây chuyện, cũng phải suy nghĩ đến năng lực của mình.

Mười ngày sau, Hoàn Nhan Khang tại Nhiếp Chính vương phủ trước mặt Phượng Thương cùng Mộ Dung Thất Thất làm trò, đòi rời khỏi kinh thành, đi du sơn ngoạn thủy, làm hai người này phi thường kinh ngạc.

“A Khang, ngươi thật muốn đi sao?” Người nói chuyện là Phượng Thương, Hoàn Nhan Kiệt thuận lợi đăng cơ, Hoàn Nhan Khang liền nói muốn đi tứ phương, chân chính làm Tiêu Dao vương, điều này làm cho Phượng Thương cùng Mộ Dung Thất Thất vốn luôn xem hắn là bằng hữu rất không đành lòng

“A Khang, ở lại đi!” Mộ Dung Thất Thất mở miệng giữ Hoàn Nhan Khang lại.

Nhìn thấy sự chân thành trong mắt Phượng Thương cùng Mộ Dung Thất Thất, Hoàn Nhan Khang xấu xa cười, “Biểu ca biểu tẩu, các ngươi cũng đừng kích động như vậy! Khó khăn lắm mới không có người có thể quản giáo ta, các ngươi cho ta tự do một thời gian ngắn a! Ta cam đoan, chỉ là đi ra ngoài dạo chơi, sẽ không gây chuyện, các ngươi cứ yên tâm đi!”

Hoàn Nhan Khang trên mặt đang cười, trong nội tâm lại khổ sở hết mức.

Chuyện của Hoàn Nhan Liệt hoàn toàn đả kích hắn, làm hắn mỗi lần đối mặt với Phượng Thương cùng Mộ Dung Thất Thất, đều có một loại đau. Nguyên lai, cái bất hạnh của bọn họ, đều do Hoàn Nhan Liệt mang đến, mà hắn là bạn tốt của Phượng Thương cùng Mộ Dung Thất Thất, lại cái gì cũng không biết, không giúp đỡ được gì cả, hiện tại đứa nhỏ trên người Mộ Dung Thất Thất còn trúng cổ, điều này làm cho lòng của hắn như thế nào không đau ?

Sau khi biết rõ “bộ mặt thật” củaHoàn Nhan Liệt, Hoàn Nhan Khang đã tính toán muốn rời đi.

Lúc trước, Kính Đức lấy ra chiếu thư Hoàn Nhan Liệt đã sớm chuẩn bị sẵn, trên chiếu thư chỉ rõ truyền ngôi vị cho Phượng Thương, nhưng là Phượng Thương đối với ngôi vị hoàng đế không có bất kỳ hứng thú, muốn đem ngôi vị hoàng đế giao cho Hoàn Nhan Khang, lại bị Hoàn Nhan Khang trực tiếp cự tuyệt.

Hắn không cần phải ngồi ở cái long ỷ lạnh như băng đó, cuối cùng trở nên giống như Hoàn Nhan Liệt, hắn không muốn mất đi tình bạn của Phượng Thương cùng Mộ Dung Thất Thất, không muốn bởi vì cái vị trí cao cao tại thượng kia, mà biến thành một người khác.

Hoàn Nhan Khang không muốn làm hoàng đế, cuối cùng bất đắc dĩ, Phượng Thương mới đưa Hoàng thái tôn Hoàn Nhan Kiệt lên, hơn nữa sửa đổi chiếu thư truyền ngôi, vấn đề này mới được giải quyết. Không nghĩ tới vừa mới ổn định lại, Hoàn Nhan Khang lại nói muốn ra đi ——

“A Khang, ngươi đi, vật Tô Mi làm sao bây giờ? Chẳng lẽ ngươi như vậy đi ra ngoài du lịch năm ba năm, để Tô Mi cũng một mực chờ ngươi như vậy sao!” Thấy thuyết phục không được Hoàn Nhan Khang, Mộ Dung Thất Thất liền lôi Tô Mi ra. Nàng có thể cảm giác được, Hoàn Nhan Khang là vì chuyện của Hoàn Nhan Liệt mà bị đả kích, mới lựa chọn rời đi. Dù trên mặt hắn đang cười, nhưng mà bi thương cùng áy náy trong đáy mắt hắn lại không lừa được người.

Mộ Dung Thất Thất đem Tô Mi ra,khiến Hoàn Nhan Khang lại một hồi đau lòng, ánh mắt nhìn về phía Tô Mi đứng sau lưng Mộ Dung Thất Thất, nàng đỏ hồng hai mắt, chỉ kém chút nữa là khóc ra thành tiếng.

“Tiểu Mi nhi, thực xin lỗi —— ”

## 109. Chương 116 : Hoàng Thái Hậu Trẻ Tuổi

Lời “xin lỗi” của Hoàn Nhan Khang làm cho nội tâm Tô Mi kinh hoảng, đôi mắt ân ẩn đau thương, nước mắt nhẹ nhàng rơi, “Ngươi nói xin lỗi ta, chẳng lẽ là muốn bỏ ta một mình sao?”

Nghe Tô Mi nói thế, Hoàn Nhan Khang không biết nên trả lời như thế nào nữa. Hắn không muốn, cũng không nỡ rời xa Tô Mi. Nhưng nếu hiện tại tiếp tục ở lại, nghĩ đến hành vi xấu xa của Hoàn Nhan Liệt, hắn cảm thấy vô cùng thống khổ.

Hắn muốn mang nàng cùng đi, lưu lạc thiên nhai, không biết Tô Mi có nguyện ý hay không. Tô Mi là trợ thủ đắc lực của Mộ Dung Thất Thất, chủ tớ các nàng tình thâm nghĩa nặng, hiện tại Mộ Dung Thất Thất lại đang có thai, nếu hắn mang Tô Mi đi, về tình về lý đều không thích hợp. Chỉ là, trong nội tâm mặc dù biết sẽ như thế, Hoàn Nhan Khang vẫn nói ra ý nghĩ trong lòng để Tô Mi lựa chọn.

“Tiểu Mi nhi, nàng nguyện ý đi theo ta không?”

Vấn đề này, làm cho Tô Mi khẽ giật mình. Nguyên lai hắn không muốn rời đi một mình, mà muốn dẫn nàng cùng đi! Lúc này,vẻ mặt thương tâm của Tô Mi có chút giãn ra, có điều, nếu nàng đi theo Hoàn Nhan Khang, vậy tiểu thư làm sao bây giờ? Tiểu thư đang có thai, hơn nữa trên người tiểu chủ tử còn có cổ độc, nàng rời đi, ai sẽ hầu hạ tiểu thư?

Tô Mi trầm mặc, làm cho Hoàn Nhan Khang cười khổ một tiếng. Quả nhiên, trong lòng nàng, quan trọng nhất vẫn là Mộ Dung Thất Thất…

Nghĩ vậy, Hoàn Nhan Khang kìm nén khổ sở trong lòng, cười xấu xa với Tô Mi.

“Tiểu Mi nhi, nàng yên tâm, ta chỉ đi ra ngoài dạo một vòng, khoảng một năm nửa năm, không lâu đâu! Chờ khi biểu tẩu sinh đứa nhỏ, ta sẽ trở lại, đến xem cháu nhỏ của ta, thuận tiện cưới nàng luôn! Miễn cho nàng không gả ra được, ỷ lại vào biểu ca biểu tẩu! Bổn vương bắt đắc dĩ lấy nàng, coi như là giúp biểu tẩu giảm bớt gánh nặng!”

“Ngươi nói cái gì a!” Lời nói tốt đẹp, mỗi lần rời khỏi miệng Hoàn Nhan Khang, đều trở nên đáng giận như thế. Chẳng lẽ hắn cứ nhất thiết phải dùng hình tượng như vậy để đối mặt với nàng, chẳng lẽ hắn thì mở rộng tấm lòng với nàng sao sao?

Tô Mi muốn mắng hắn, nhưng khi thấy nụ cười trên mặt Hoàn Nhan Khang thì liền dừng lại, nàng hừ nhẹ mũi một tiếng, mặt nhìn về hướng khác, bày ra bộ dáng “ta không lạ gì ngươi”.

“Bản cô nương người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, xe gặp xe nhường, sao lại bảo là không gả đi được? Chờ ngươi vừa đi, ta liền thu một lúc mười anh đẹp trai!”

Tô Mi chỉ giận dỗi nói, nhưng những lời này rơi xuống lỗ tai Hoàn Nhan Khang, lại thay đổi ý nghĩa, “Mới vừa rồi còn nghĩ có nên dặn nàng thủ thân như ngọc chờ ta, không thể hồng hạnh xuất tường, hiện tại nàng đã nói ra ý muốn của bản thân! Thật khiến ta đau lòng… Nếu chàng có tình, thiếp vô ý, vậy để ta đi tìm vài thiếu nữ như hoa như ngọc an ủi! Cảnh tượng trái ôm phải ấp, thật là thích mà!”

“Được lắm! Ngươi đi tìm đi!” Tô Mi đỏ mặt, cái mũi cay cay, đá một cước về phía Hoàn Nhan Khang . Không biết nàng là cố ý hay sao, vừa vặn đá vào trúng đũng quần, Hoàn Nhan Khang không có chú ý một cái, bị Tô Mi tập kích, lập tức ôm hạ thân hét lên.

“Tiểu Mi nhi, nàng mưu sát chồng! Ta muốn bỏ nàng!”

“Còn không có gả! Không nhọc phiền ngài!”

Đã đến lúc này, hai người này còn như con nhím, ngươi đâm ta, ta đâm ngươi, làm cho Mộ Dung Thất Thất đứng một bên thấy mà sợ. Rốt cục, nhìn thấy hai người còn muốn “công kích” đối phương, Mộ Dung Thất Thất rống lớn một tiếng, “Các ngươi câm miệng hết lại cho ta!”

Một rống này, làm cho Hoàn Nhan Khang cùng Tô Mi đều ngậm miệng, Mộ Dung Thất Thất nhìn nhìn Tô Mi, cuối cùng lại nhìn về phía Hoàn Nhan Khang, giọng nói trở nên băng lãnh.

“Sao, Tiêu Dao vương muốn ăn xong rồi chùi mép, phủi mông rời đi sao? Muội muội kết nghĩa của bản cung lại dễ dàng bị khi dễ như vậy sao? Hay là nói, Tiêu Dao vương không thèm để trưởng công chúa này vào mắt, không thèm để Nhiếp Chính vương vào mắt? Cho nên, mới dám khi dễ muội muội bản cung như vậy?”

Năng lực đổi trắng thay đen của Mộ Dung Thất Thất đủ khiến Hoàn Nhan Khang choáng váng. Chỉ không bao lâu, Tô Mi đã thăng chức thành ” muội muội kết nghĩa” của trưởng công chúa hơn nữa còn luôn miệng trách cứ hắn đối với Tô Mi ăn xong chùi mép, thiên hạ này không có ai giỏi vu oan hãm hại hơn Mộ Dung Thất Thất.

“Tiểu thư ——” Vẫn là Tô Mi theo Mộ Dung Thất Thất đã lâu, nàng biết rõ tiểu thư đang giúp mình, nhưng nàng không muốn Hoàn Nhan Khang bị Mộ Dung Thất Thất ”uy hiếp” mà phải cưới mình, nàng không muốn như vậy!

“Ngươi câm miệng cho bản cung!”

Tô Mi không nghĩ tới, lời của mình, lại khiến Mộ Dung Thất Thất tức giận “chửi mắng”.

“Theo bản cung lâu như vậy,sao ngươi không chịu học hoả nhãn kim tinh\* của bản cung? Nam nhân cứ gặp chuyện là tránh, hết tránh lại trốn, xứng với ngươi sao ? Tại sao lại si mê hắn? Chẳng lẽ nam nhân trong thiên hạ đều chết hết rồi sao! Một chút khoan dung đều không có, đối mặt với áp lực là muốn trốn đi, hắn vô tội, người trong thiên hạ này còn vô tội hơn hắn! Ít nhất họ còn có cố gắng!” (\*đây ý chỉ mắt nhìn người)

Bình thường khó có thể thưởng thức dáng vẻ Mộ Dung Thất Thất giương nanh múa vuốt, Phượng Thương thấy vậy liền dứt khoát ôm bả vai, đứng một bên xem cuộc vui.

Tâm tư Hoàn Nhan Khang, Phượng Thương hiểu, nhưng những lời Mộ Dung Thất Thất nói đều rất hợp tình hợp lý ! Hoàn Nhan Liệt đã xây lên một bức tường giữa bọn họ, khó có thể phá vớ. Nhưng mấu chốt là Hoàn Nhan Khang phải tự mình vượt qua mới được, trốn tránh không phải biện pháp, huống chi hắn hiện tại còn có Tô Mi!

Phượng Thương “xem cuộc vui”, còn Mộ Dung Thất Thất lại đang tiếp tục “giáo huấn” Tô Mi.

“Ngươi nghe rõ cho bản cung! Từ giờ trở đi, ngươi là muội muội kết nghĩa của Bắc Chu quốc trưởng công chúa Mộ Dung Thất Thất, tại Bắc Chu, ngoại trừ bản cung, ngươi là nữ nhân có thân phận tôn quý thứ hai sau bản cung.”

“Hiện tại nhiều người đang muốn cùng bản cung kết giao quan hệ! Những quan to quý tộc kia, cũng như các vương hầu công tử trẻ tuổi cũng rất nhiều, chờ hai ngày nữa, bản cung mở một bữa tiệc ngắm hoa, đặc biệt mời những công tử ấy tới cho ngươi lựa chọn, còn sợ tìm không thấy người tốt sao? Ngươi cứ thanh thản ngồi yên chờ xuất giá, làm tân nương! Người nào đó không muốn ngươi, bản cung nhất định phải tìm cho ngươi một mối nhân duyên tốt, cho kẻ đó sáng mắt ra!”

Mộ Dung Thất Thất chưa từng tỏ vẻ nghiêm túc như lúc này, làm cho Tô Mi hoảng hốt một hồi, “Tiểu thư, ta, ta không lấy người khác làm chồng, ta không muốn!”

“Tô Mi, ngươi không muốn cũng phải muốn, không cần cũng phải cần. Tựa như Tiêu Dao vương nói, trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng. Ngươi theo bản cung lâu như vậy, Tố Nguyệt cũng đãkết hôn, ngươi lại dong dài, chẳng phải là đang lãng phí thanh xuân của mình sao? Vừa rồi, ngươi không phải rất hùng tâm tráng chí, muốn tìm soái ca sao! Bản cung tuy không thể thỏa mãn tâm nguyện này của ngươi, nhưng tìm giúp ngươi một lang quân như ý thì vẫn có thể.”

“Tiểu thư, ta chỉ là hay nói giỡn, ta chỉ muốn chọc tức hắn một chút!”

“Muốnchọc tức hắn, cần gì phải nói giỡn, trực tiếp làm thật không phải là tốt hơn sao? Chuyện này cứ quyết định như vậy! Phượng Thương, chàng thấy ý kiến của ta như thế nào?”

“Khanh Khanh quyết định, ta ủng hộ hai tay. Tiêu Dao vương không bằng ở lại uống rượu mừng của Tô Mi rồi hãy đi! Tốt xấu gì, cũng là người cũ —— ”

Hai từ “người cũ” được Phượng Thương nói ra nhẹ nhàng, hoàn toàn xóa bỏ mối quan hệ phát sinh giữa Hoàn Nhan Khang cùng Tô Mi, phân ra rõ ràng.

Một loại đau đớn trước nay chưa có xuất hiện trong tim Hoàn Nhan Khang. Nghĩ đến việc Tô Mi sẽ trở thành tân nương của người khác, tim hắn liền đau đớn như bị vạn mũi tên đâm vào. Không được, hắn không thể nhìn nàng lên kiệu hoa của người khác được!

“Ta thay đổi chủ ý!” Hoàn Nhan Khang tiến lên, ôm Tô Mi vào trong ngực, “Ta muốn lấy nàng! Lập tức! Ngay lập tức!”

Hoàn Nhan Khang làm vậy khiến Tô Mi ngừng rơi nước mắt, nàng không thể tin vào tai của mình, Hoàn Nhan Khang muốn cưới nàng? Thật sự sao?

“Được!” Mặc dù nói “được”, nhưng Mộ Dung Thất Thất vẫn đưa tay, kéo lấy Tô Mi.

“Nếu Tiêu Dao Vương thành tâm muốn lấy Tô Mi, này tam môi lục sính (1), một thứ cũng không thể thiếu! Muội muội bản cung, không phải là tùy tiện ai cũng có thể lấy! Tiêu Dao vương nếu không thể hiện thành ý, bản cung có lẽ sẽ không đồng ý đâu!”

Hoàn Nhan Khang rốt cục hiểu rõ, những lời mình vừa mới nói với Tô Mi đã khiến hắn hoàn toàn đắc tội với Mộ Dung Thất Thất. Rõ ràng là nàng đang làm khó hắn!

Mà cũng đáng đời hắn, làm sao lại hay mở miệng thối ra đây! Hắn sao lại quên mất, Mộ Dung Thất Thất rất bao che người trong nhà! Cho dù Mộ Dung Thất Thất không muốn làm cho Tô Mi khổ sở, sẽ thành toàn cho bọn họ, nhưng nàng tuyệt đối sẽ không để cho hắn dễ dàng ôm mỹ nhân về như vậy.

“Được!” Hoàn Nhan Khang nhẹ gật đầu, “Biểu tẩu muốn cái gì, ta đều đáp ứng!”

“Thành! Vậy thì chờ ta nghĩ kỹ về hôn lễ này nên làm như thế nào rồi sẽ nói cho ngươi biết sau! Bất quá, từ giờ trở đi, ngươi đừng có gặp mặt Tô Mi. Gặp tân nương tử trước lễ thành hôn, là điềm xấu. Vì hạnh phúc cả đời của các ngươi, phiền toái Tiêu Dao vương vẫn là nhịn một chút a! Tố Nguyệt, tiễn khách —— ”

Ra lệnh một tiếng, Hoàn Nhan Khang dĩ nhiên cũng bị mời ra khỏi Thính Tùng lâu.

Cái gì mà gặp tân nương tử trước lễ thành hôn là điềm xấu, Tố Nguyệt cùng Nạp Lan Tín kia còn thổ lộ buổi sáng, kết hôn ngay đêm! Cái này rõ ràng là Mộ Dung Thất Thất lấy cớ!

“Biểu ca, biểu ca, huynh nói đỡ cho ta với nha! Biểu ca!” Hoàn Nhan Khang lúc này chỉ có thể xin Phượng Thương giúp đỡ, chỉ là Mộ Dung Thất Thất đã mở miệng, vị biểu ca này của hắn lại được công nhận “bị vợ quản nghiêm”, lúc này tự nhiên là muốn về phe Mộ Dung Thất Thất, với lại hắn cũng không muốn bị Hoàn Nhan Khang liên lụy.

“Tự giải quyết cho tốt! Nương tử tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng!”

Phượng Thương không phải là không muốn giúp Hoàn Nhan Khang, kỳ thật Tô Mi nói chuyện cũng nóng nảy, mới nâng lời nói Hoàn Nhan Khang lên.

Chỉ là, Mộ Dung Thất Thất lại sốt ruột đem Tô Mi gả ra ngoài, miễn cho Hoàn Nhan Khang chạy, đoạn nhân duyên này thất bại, sẽ làm lỡ xuân xanh của con gái nhà người ta, Tô Mi dù sao cũng là đại cô nương mười bảy mười tám tuổi. Cho nên lúc này Phượng Thương hoàn toàn về phe Mộ Dung Thất Thất, ái thê làm gì, hắn đây càng phải ủng hộ nhiệt liệt! (Hóa ra đây là sợ vợ trong truyền thuyết)

Trong phòng, Tô Mi có chút không đành lòng. Biết rõ Mộ Dung Thất Thất là vì tốt cho nàng, nhưng khi thấy Mộ Dung Thất Thất làm khó Hoàn Nhan Khang, nàng vẫn là rất đau lòng.

Chứng kiến biểu lộ của Tô Mi, Mộ Dung Thất Thất thở dài, “Rốt cuộc là nữ nhân lớn rồi thì không thể giữ! Tâm tình của ngươi đều bày hết ở trên mặt!”

“Tiểu thư —— kỳ thật, Vương Gia cũng rất đáng thương.”

Ý tứ Tô Mi, Mộ Dung Thất Thất như thế nào không biết. Hoàn Nhan Khang là kì ba (hiếm thấy) trong hoàng thất, sinh ra ở hoàng thất, nhưng vẫn giữ được tâm địa thiện lương, đúng là vô cùng khó. Nhưng bởi vì Hoàn Nhan Khang như vậy, hắn mới có thể trở thành bạn tốt của Phượng Thương cùng Mộ Dung Thất Thất.

Lần này, chuyện của Hoàn Nhan Liệt gây ra đả kích rất lớn đối với Hoàn Nhan Khang, hắn muốn rời đi giải sầu, nếu là bình thường, Mộ Dung Thất Thất rất là ủng hộ, nhưng mà, nàng hi vọng Hoàn Nhan Khang có thể mang theo Tô Mi cùng đi.

Tô Mi theo Mộ Dung Thất Thất lâu như vậy, trong nội tâm nàng ấy nghĩ gì, Mộ Dung Thất Thất đương nhiên rõ ràng.

Cùng lúc, Tô Mi yêu Hoàn Nhan Khang, nguyện ý cùng hắn đối mặt với mọi gian lao, thử thách, mặt khác, Tô Mi luônnhớ rõ mình là thiếp thân thị nữ Mộ Dung Thất Thất, biết rõ trách nhiệm của mình, huống chi Mộ Dung Thất Thất hiện tại hoài thai, càng cần người chiếu cố, đây cũng là nguyên nhân khiếnTô Mi không cách nào rời đi.

Một bên, là người yêu sâu đậm, một bên, là Mộ Dung Thất Thất với ân nghĩa khắc cốt ghi tâm, bị kẹp ở giữa, Tô Mi không biết nên lựa chọn như thế nào, hết mực khó xử. Tuy nàng muốn ở bên Hoàn Nhan Khang, nhưng có lẽ cuối cùng nàng vẫn sẽ chọn ở lại bên người Mộ Dung Thất Thất. Không vì cái gì khác, chỉ là Ma Tôn đại nhân trước khi chết có dặn dò, mong nàng chiếu cố Mộ Dung Thất Thất.

Chính vì Mộ Dung Thất Thất hiểu rõ tính cách của Tô Mi, cho nên vừa rồi mới có thể mượn đề tài để nói chuyện của họ, nói ra lời “nghiêm khắc” như vậy. Nàng muốn ép Hoàn Nhan Khang nhìn rõ ràng nội tâm của hắn, cũng muốn cho Tô Mi biết rõ, nàng ấy thật sự muốn cái gì.

Hiện tại xem ra, hiệu quả không tệ! Hoàn Nhan Khang rốt cục cũng mở lòng , Tô Mi tựa hồ cũng đã minh bạch lòng của mình, như vậy cũng rất tốt.

“Tô Mi, A Khang nhìn qua giống như kẻ ăn chơi trác táng, nhưng hắn rốt cuộc là hạng người gì, chắc hẳn ngươi so với bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Đúng như lời ngươi nói, A Khang là người đáng thương, mang cái địa vị hoàng tử nhưng từ nhỏ lại thiếu tình thân ấm áp.”

“Nếu như ngươi thật sự thương hắn, nguyện ý cùng hắn kết làm phu thê, ta nhất định sẽ thành toàn các ngươi! Chỉ là, vô luận chuyện gì phát sinh, cũng không thể buông tay hắn ra. Thân thế của hai người đều có chút giống nhau, đều rất đáng thương, cho nên càng phải thương yêu chiếu cố đối phương nhiều hơn!”

Mộ Dung Thất Thất nói lời cảm động làm cho Tô Mi ửng hồng hai mắt. “Ta biết rõ tiểu thư là sẽ không chia rẽ ta cùng A Khang! Chỉ là, ta không nỡ xa tiểu thư! Tiểu thư hiện tại trúng tử cổ, ta lo lắng cho người!”

“Nha đầu ngốc, ta còn có Tố Nguyệt! Huống chi Tấn Mặc cùng Minh Nguyệt Thịnh cũng sẽ giúp ta, Vương Gia cũng sẽ chiếu cố ta, ngươi không cần lo lắng cho ta!” Mộ Dung Thất Thất đưa tay, lau đi nước mắt nơi khóe mắt Tô Mi.

“Đối với A Khang, bây giờ là thời điểm khó khăn nhất, cần người cùng ở bên cạnh hắn. Bên cạnh ta có nhiều người như vậy, nhưng hắn cũng chỉ có ngươi! Tô Mi, kết hôn đi! Sau khi đại hôn, rời đi cùng A Khang! Hắn cần có thời gian để giải quyết khúc mắc trong lòng, cũng cần ngươi cùng ở bên cạnh hắn, khích lệ, ủng hộ hắn!”

“Tiểu thư…” Mộ Dung Thất Thất cái gì cũng lo lắng chu toàn ình, khiến Tô Mi cảm động không thôi, nàng bổ nhào vào trong ngực Mộ Dung Thất Thất mà khóc. Nước mắt này, Tô Mi cũng không biết vì sao mà chảy. Vì nàng cùng Hoàn Nhan Khang sẽ thành thân nhân mà cao hứng, cũng vì Mộ Dung Thất Thất mà cảm động…

Buổi tối, Mộ Dung Thất Thất nằm ở trong ngực Phượng Thương, mở to mắt, ngón tay vòng quanh tóc Phượng Thương, “Thương, chàng nói xem, phép khích tướng của ta hôm nay sẽ hữu dụng chứ?”

“Sẽ.” Phượng Thương nắm tay Mộ Dung Thất Thất để tại bên môi, hôn xuống, “Nàng dụng tâm như vậy, tác hợp bọn họ, A Khang nếu không quý trọng, chẳng phải là cô phụ nàng dụng tâm lương khổ!”

” Chuyện của A Khang cùng Tô Mi nếu có thể thuận lợi giải quyết, vậy là ta sẽ không còn lo lắng gì chuyện này nữa.”

Mộ Dung Thất Thất phủ tay trên bụng mình, mà bàn tay to của Phượng Thương lúc này bao phủ bàn tay nàng, cùng một chỗ đặt trên cái bụng bằng phẳng của nàng.”Nàng bây giờ đang có thai, sắp làm mẹ rồi, bình thường cần phải chú ý thân thể mình. Hai ngày nữa, Minh Nguyệt Thịnh sẽ quay về Nam Phượng quốc, chờ sinh con ra, chúng ta đưa hắn đưa đến Nam Phượng đi.”

“Ngạo Thiên, ta có phải là quá ích kỷ không?” Mộ Dung Thất Thất nói rất nhỏ, giữa đêm khuya yên tĩnh, lại cực kỳ rõ ràng.

“Nếu như sinh con ra, nó có thân thể không tốt, cuối cùng bị cổ độc tra tấn, ốm đau cả đời, đây chẳng phải là sai lầm của người làm mẹ sao? Con của ta, ta tự nhiên hi vọng nó khỏe mạnh, hiện tại biết rõ trong cơ thể nó có tử cổ, ta chỉ vì thiên tính làm mẹ của mình, tùy hứng sinh ra nó, có phải là ta đã làm sai hay không?”

Trong thanh âm Mộ Dung Thất Thất tràn đầy ý tự trách, làm cho Phượng Thương đau xót trong lòng, “Khanh Khanh, nói ích kỷ, người thực sự ích kỷ là ta mới đúng! Trúng tử cổ vài chục năm, ta cũng không biết đặc tính mẫu tử cổ, vẫn cùng ngươi… Hiện tại làm liên lụy con của chúng ta, đều là ta không tốt!”

Thấy Phượng Thương đem trách nhiệm ôm đến trên người mình, Mộ Dung Thất Thất đột nhiên bật cười, cười đến trào nước mắt, cười hết, Mộ Dung Thất Thất ôn nhu nhìn Phượng Thương.

“Ngạo Thiên, không bằng, đứa bé này, chúng ta bỏ nó đi! Hai ngày nay, ta đã nghĩ trước nghĩ sau thật lâu, vừa nghĩ rằng sinh nó ra có lẽ sẽ khiến nó phải chịu chịu sự giày vò của cổ độc giống chàng, ta đã cảm thấy sợ hãi! Nếu thật sự xuất hiện tình huống như vậy, ta tình nguyện để nó không đến cái thế giới này, như vậy cũng không cần chịu loại thống khổ ấy.”

“Ta không thể bởi lợi ích của riêng mình mà chôn vùi hạnh phúc của con nó. Như vậy, ta không có tư cách làm mẹ. Ta hi vọng con của chúng ta cường tráng khỏe mạnh, không có tật bệnh, không có phiền não, vĩnh viễn đều thật vui vẻ!”

Thời điểm nói lời này, Phượng Thương rõ ràng cảm nhận được tình cảm mẫu tử thiêng liêng trên người Mộ Dung Thất Thất. Đặc biệt tại thời điểm nhắc tới hài tử, giọng nói của Mộ Dung Thất Thất lại càng thêm ôn nhu, ánh mắt cũng đặc biệt mê người.

Tuy ngoài miệng Mộ Dung Thất Thất nói muốn bỏ đi đứa bé này, nhưng Phượng Thương nhìn thấy trong mắt nàng hoàn toàn không muốn. Người làm mẹ, có thể nhẫn tâm vứt bỏ con của mình sao! Mặc dù, hiện tại nó mới chỉ có một tháng, chỉ là một sinh linh nho nhỏ.

Đều nói trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê. Mộ Dung Thất Thất vốn là đại phu, lúc này lại bởi vì chuyện hài tử mà mất đi khôn khéo ngày xưa. Bất quá, những điều này cũng là có thể hiểu được. Thầy thuốc, đối mặt vấn đề người khác luôn có thể lý trí tìm được nguyên nhân bệnh, nhưng gặp phải vấn đề của chính mình, đặc biệt liên quan đến con cái, sẽ mất đi lý trí.

“Khanh Khanh, ta biết rõ nàng không nỡ bỏ hài tử! Kỳ thật ta cũng vậy, rất không đành lòng rời xa nó. Ta từng vô số lần ảo tưởng, con của chúng ta sẽ là bộ dáng gì? Có phải là sẽ giống với nàng không, có một đôi mắt biết nói… Chỉ là, ta không nghĩ tới hài tử tới nhanh như vậy, hơn nữa còn là vào lúc này. Ta không phải thầy thuốc, không thể nói được gì. Không bằng, ngày mai chúng ta hãy thỉnh giáo Tấn Mặc, rồi hãy quyết định, nàng thấy như thế nào?”

Phượng Thương nói, kìm hãm đi bất an trong lòng Mộ Dung Thất Thất. Xác thực, bây giờ bọn họ quyết định giữ lại hài tử, thật sự là quá không lý trí. Bởi vì chuyện hài tử, nàng đã mất đi thông minh cùng lý trí của ngày thường, vậy nguyên nhân đại khái trong đó là gì! Đã như vậy, không bằng tìm Tấn Mặc xin ý kiến.

Ngày hôm sau, Phượng Thương cùng Mộ Dung Thất Thất mời Tấn Mặc cùng Minh Nguyệt Thịnh tới. Tấn Mặc giúp Mộ Dung Thất Thất tỉ mỉ xem mạch, thời gian kéo dài rất lâu, Tấn Mặc lộ vẻ nghiêm túc, chau mày, làm cho người ta nhìn không ra nội tâm của hắn nghĩ gì, cũng càng thêm muốn biết kết quả sẽ như thế nào.

Thật lâu sau, Tấn Mặc mới buông tay ra.

“Sanh non, đối với thân thể nữ tử tổn hại rất lớn, mặc dù sau này bảo dưỡng được tốt, nhưng trong vòng một năm sau đó mang thai lần nữa, hài tử sẽ không dễ dàng bảo trụ. Hơn nữa…”

Tấn Mặc nhìn nhìn Mộ Dung Thất Thất, biểu lộ hết sức chăm chú, “Sư muội, lúc còn nhỏ có phải muội đã từng bị trọng thương hay không?”

“Còn nhỏ?” Mộ Dung Thất Thất không biết Tấn Mặc nói có phải là chuyện chủ nhân thân thể này lúc mười tuổi bị Mộ Dung Thái chấp hành gia pháp đi đời nhà ma, nàng xuyên qua trở thành Mộ Dung Thất Thất. Việc mình là người xuyên không, Mộ Dung Thất Thất không nói gì, chỉ là đơn giản giải thíchrằng lúc trước đã bị đánh hai mươi đại côn, bị ném tại am ni cô.

Mặc dù vấn đề này Phượng Thương đã sớm biết trong tư liệu rồi, nhưng mà lúc này chính tai nghe từ trong miệng Mộ Dung Thất Thất nói, lại trào lên một loại cảm xúc khác. Nàng rốt cuộc đã ăn bao nhiêu khổ? Đã trải qua bao nhiêu chuyện? Nếu không phải Mộ Dung Thái đã đi đời nhà ma, Phượng Thương nhất định sẽ bắt hắn đến, đưa hắn cho Mộ Dung Thất Thất hành hạ, trả lại cho hắn từng chút từng chút một.

“Chắc rằng sư phó đã từng nói với muội, thể chất của muội không tốt. Hai mươi đại côn kia, suýt chút nữa đã lấy mạng của muội. Mặc dù sau đó có bù đắp lại, nhưng chỉ trị phần ngọn không trị được phần gốc. Bản thể vốn yếu ớt, sau này lại lãnh hai mươi đại côn nên trọng thương, mặc dù bây giờ nhìn không có gì, nhưng từ nhỏ tích lũy hư nhược, không phải nhất thời nửa khắc có thể bồi bổ tốt.”

Tấn Mặc nói một đống vòng vo tam quốc, làm cho Phượng Thương gấp gáp, “Nói điểm chính!”

“Vương Gia ——” thấy Phượng Thương gấp gáp như vậy, Tấn Mặc lắc đầu, ột cái biểu lộ an tâm một chút chớ vội, “Đề nghị của ta là, đứa nhỏ này tốt nhất giữ lại! Bởi vì cơ thể mẹ bẩm sinh thể chất không tốt, nếu cưỡng chế phá bỏ hài tử, sẽ đối với mẫu thân tạo thành thương tổn. Đứa nhỏ này, là phúc, không phải họa!”

Tấn Mặc cuối cùng nói lời này, làm cho Minh Nguyệt Thịnh hai mắt tỏa sáng, “Tấn Mặc, ý của ngươi là mượn cổ nuôi thai?”

“Mượn cổ nuôi thai?” Cụm từ này rất là mới lạ, Tấn Mặc lần đầu tiên nghe nói, bất quá hắn có thể đoán ra ý tứ trong lời nói Minh Nguyệt Thịnh chắc cũng giống với ý mình.

“Nữ nhân từ khi mang thai đến lúc sinh con, cùng với phục hồi sau khi sinh, đây là một quá trình ‘Thoát thai hoán cốt’ (thay da đổi thịt). Cơ thể mẹ trước khi mang thai không tốt, có thể thông qua mang thai để điều chỉnh, bù đắp khuyết điểm cho bản thân, hơn nữa sau khi sinh bồi bổ đầy đủ dinh dưỡng, cuối cùng sẽ khôi phục khỏe mạnh. Chỉ là, thời gian mang thai, không thể dùng quá nhiều dược vật, dược dù sao cũng có ba phần độc, cho nên bình thường nữ nhân khi dưỡng thai cần hết sức cẩn thận, sau khi sinh một thời gian mới có thể nuôi con bằng sữa mẹ.”

Tấn Mặc nói đến đây, Minh Nguyệt Thịnh tiếp lời.

“Thất Thất không giống với phụ nữ có thai bình thường, nàng vừa lúc có thể lợi dụng thời gian mang thai để điều chỉnh thân thể của mình. Tuy trong dược cất giấu độc tính, nhưng cổ trùng tự thân cũng là có độc, đến lúc đó có thể lấy độc trị độc. Độc tính trong thuốc bổ bất lợi với sự phát triển của thai nhi, cũng sẽ được tử cổ hấp thu, đến lúc đó chẳng những đối với thai nhi không có ảnh hưởng, cũng có lợi cho ngươi điều trị thân thể.”

“Tại Tường tộc, từng có người từng ‘mượn cổ nuôi thai’, nếu không phải Tấn Mặc nói, ta cũng quên mất chuyện này.”

Vốn là chuyện nguy hiểm, bây giờ lại biến thành chuyện tốt, thật sự là có chút vượt quá sự tưởng tượng của Mộ Dung Thất Thất cùng Phượng Thương.

“Thật tốt quá!” Phượng Thương nắm tay Mộ Dung Thất Thất có chút run rẩy, “Khanh Khanh, rõ ràng đứa nhỏ có duyên với chúng ta! Nó sẽ mang đến phúc khí cho nàng, đứa nhỏ này là lễ vật trời cao ban xuống cho chúng ta!”

Giờ phút này, Mộ Dung Thất Thất cũng kích động không thôi, lúc trước trong nội tâm nàng còn đang không yên, sợ Tấn Mặc nói những lời kiểu như “không thể giữ đứa bé”, hiện tại kết quả lại là như vậy, thật sự là làm cho người ta cao hứng.

“Thật tốt quá!” Mộ Dung Thất Thất lôi kéo tay Phượng Thương để tại trên bụng của mình, vẻ mặt hạnh phúc, “Thương, con của chúng ta có thể giữ! Con của chúng ta có thể giữ!”

Phượng Thương cùng Mộ Dung Thất Thất hạnh phúc, người bên ngoài nhìn thấy, cũng nhiệt tình chúc phúc cho bọn họ. Minh Nguyệt Thịnh nhìn thấy bộ dáng hạnh phúc của Mộ Dung Thất Thất, khóe miệng lộ ra một nụ cười khổ. Xem ra, trời cao cũng đứng về phía bọn họ! Hắn cuối cùng vẫn vô duyên với nàng!

Rời Nhiếp Chính vương phủ trở lại dịch quán, thần sắc của Minh Nguyệt Thịnh có chút chán chường, Phúc Nhĩ thấy chủ tử như vậy, vội vàng tiến lên đón, “Bệ hạ, ngài đã trở lại!”

“Phúc Nhĩ, ta muốn uống rượu!”

Thấy Minh Nguyệt Thịnh như vậy, Phúc Nhĩ biết rõ, hắn trở về từ Nhiếp Chính vương phủ. Mỗi lần gặp Mộ Dung Thất Thất, Minh Nguyệt Thịnh trở về đều muốn uống rượu. Tựa hồ ngoại trừ rượu, hắn không có phương thức nào khác để phát tiết. Cũng may Minh Nguyệt Thịnh uống rượu từ nhỏ, ngàn chén không say, cho nên uống rượu cũng chỉ là một phương thức trú mọi tâm tình.

“Bệ hạ, hoàng thái hậu đến đây!”

“Thái hậu?” Minh Nguyệt Thịnh nhướng mày, một thân ảnh màu lam liền xuất hiện ở trước mặt hắn.

“Bệ hạ thật rảnh rỗi! Vứt Nam Phượng quốc, đại thần cùng dân chúng qua một bên, còn mình lại một mình chạy tới Bắc Chu quốc. Ai gia đây muốn hỏi, rốt cuộc có chuyện gì, có thể quan trọng hơn Nam Phượng quốc hả?”

Đứng ở trước mặt Minh Nguyệt Thịnh, là hoàng hậu trước đây của Nam Phượng quốc, hôm nay là hoàng thái hậu —— Cổ Quân Uyển.

Mặc dù Cổ Quân Uyển đã từng là hoàng hậu của Minh Nguyệt Kính – phụ hoàng của Minh Nguyệt Thịnh, nhưng tuổi của nàng cũng không quá lớn, chỉ khoảng chừng hai mươi. Nữ tử này có khuôn mặt đầy đặn như trăng tròn, hai hàng lông mày mang mười phần anh khí, một đôi mắt to tròn ẩn dấu nét buồn phiền, bởi vì nét u buồn này, khiến nàng trở nên có chút nghiêm nghị.

Bình tĩnh mà xem xét, đây là một nữ nhân có cá tính, lớn lên không xấu, chỉ là nàng có cố gắng giả bộ trầm ổn, cộng thêm quần áo trang sức có chút già dặn, làm mất đi sức sống của tuổi trẻ, cho nên nhìn qua có chút bảo thủ, chẳng chút đáng yêu.

“Sao ngươi lại tới đây?” Nhìn thấy Cổ Quân Uyển, Minh Nguyệt Thịnh hiển nhiên vô cùng giật mình.

“Ta đương nhiên là tới bắt ngươi trở về thượng triều rồi!” Cổ Quân Uyển hừ một tiếng, ngồi xuống trước mặt Minh Nguyệt Thịnh, “Ngươi quăng hết tất cả cho ta, chẳng lẽ ngươi không sợ thái hậu ta đây âm mưu soán vị sao?”

Cổ Quân Uyển nói, làm cho Minh Nguyệt Thịnh cười ra tiếng.”Ngươi nếu muốn soán vị, Nam Phượng quốc đã sớm là của ngươi.”

Chứng kiến khuôn mặt tươi cười của Minh Nguyệt Thịnh, Cổ Quân Uyển lần nữa hừ nhẹ một tiếng, “Nói cũng đúng! Những thứ kia ta đều không cần!”

Cổ Quân Uyển là người của Tường tộc , phụ thân nàng là Cổ Đức- tộc trưởng Tường tộc, Miêu Sở Vân cũng là người của Tường tộc, Miêu gia cùng Cổ gia mấy đời giao hảo, Cổ Đức dưới gối chỉ có hòn ngọc quý này trên tay, hai người này quen nhau từ nhỏ, có điều Cổ Quân Uyển từ thuở ấy đã thích nữ giả nam, không thích trang sức màu mè, cho nên hai người xem như “huynh đệ”. Người bình thường không biết rõ tình hình, đều cho rằng Cổ gia có một vị thiếu gia, một vị tiểu thư, bọn họ nào biết kỳ thật thiếu gia này chính là tiểu thư giả dạng!

Tường tộc là một tộc lớn ở phía nam Nam Phượng quốc, Miêu gia lúc trước trung thành và tận tâm bị Minh Phong Kính giết chết cả nhà tịch thu tài sản, Minh Phong Kính lo lắng Cổ gia sẽ vì Miêu gia báo thù, Tường tộc sẽ tạo phản, cho nên sau khi Cổ Quân Uyển- nữ nhi duy nhất của Cổ Đức trưởng thành, lão liền cưới nàng về cung, trên danh nghĩa sắc phong nàng là hoàng hậu, kì thực là lợi dụng Cổ Quân Uyển để khống chế Cổ Đức, từ đó khống chế Tường tộc.

Về sau Cổ Quân Uyển cùng Minh Nguyệt Thịnh là bạn “nối khố” chơi với nhau từ bé, đem tình báo Nam Phượng quốc liên tục không ngừng truyền tới phủ giam của Tây Kỳ quốc, trợ giúp rất nhiều cho Minh Nguyệt Thịnh.

Hiện tại, Cổ Quân Uyển tìm tới tận cửa rồi, buộc hắn trở về thượng triều, làm cho Minh Nguyệt Thịnh lập tức cảm thấy nhức đầu.

Tuy hắn đã xác định thời gian trở về, nhưng hắn vẫn còn có chút lo lắng Mộ Dung Thất Thất. Hơn nữa, chờ Mộ Dung Thất Thất sinh hạ hài tử, hắn muốn dẫn hài tử trở về giải cổ, dựa theo những gì Minh Nguyệt Thịnh nghĩ, hắn hận không thể một mực ngây ngốc chờ đợi ở Bắc Chu quốc đến khi Mộ Dung Thất Thất sinh con, chỉ là không thể nào như vậy được.

“Tiểu Uyển, ta biết rõ ngươi tốt nhất! Ngươi giúp đỡ ta đi! Lại trì hoãn một tháng, nói ta bị bệnh!”

“Bệnh?” Thấy Minh Nguyệt Thịnh lần nữa kiếm cớ, Cổ Quân Uyển trầm mặt, “Minh Nguyệt Thịnh, ngươi là cái đò không biết xấu hổ, cái gì cũng bắt ta chống đỡ thay ngươi! Nếu không có ta trấn giữ, những đại thần kia đã sớm xông vào hậu cung, xem ngươi có phải thật nằm trên giường dưỡng bệnh hay không!”

“Ngươi cho rằng tránh ở Bắc Chu quốc, chuyện tuyển phi cũng không cần tiến hành sao? Gần đây nhất mấy cái lão gia thiếu chút là đem cháu gái của mình đưa đến trên long sàn của ngươi, ngươi bắt ta làm sao bây giờ? Mỗi lần như vậy ta đều dùng thân phận thái hậu ra trấn áp, hiện tại các đại thần đều nói ta và ngươi…”

Nói ra chỗ này, Cổ Quân Uyển đột nhiên ngậm miệng, mặt quay sang một bên, nhưng quai hàm cắn chặt, nhìn ra nàng rất tức giận.

Minh Nguyệt Thịnh dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra được, đám đại thần bất tài này sẽ nói như thế nào. Đơn giản là chửi bới hắn và Cổ Quân Uyển, nói bọn họ “thanh mai trúc mã”, “lưỡng tiểu vô sai” (hai đứa nhỏ chơi với nhau hồn nhiên).

Sau khi Minh Nguyệt Thịnh đăng cơ vẫn không chịu tuyển phi, có người lén lút nói hắn và thái hậu Cổ Quân Uyển này có tư tình, hắn có thể leo lên ngôi vị hoàng đế, đơn giản là dựa vào việc bò lên giường Cổ Quân Uyển vân vân, các loại lời khó nghe nhiều đến mức đếm không hết, bất quá sau khi hắn giết một đám người tung tin đồn, bên tai thanh tịnh đi rất nhiều.

“Lại có người muốn chết rồi?” Minh Nguyệt Thịnh híp híp mắt, trên người tỏara hàn ý, “Xem ra, là thủ đoạn của ta không đủ tàn nhẫn, cho nên không đủ để uy hiếp những người kia.”

Minh Nguyệt Thịnh như vậy, Cổ Quân Uyển thở dài.

“Ta nói, Minh Nguyệt Thịnh, ngươi không thể mỗi lần xảy ra chuyện đều bắt ta ra làm lá chắn. Đúng vậy! Ta và ngươi quan hệ xác thực rất vững chắc, nhưng là bằng hữu như ngươi hãm hại ta a! Hiện tại những lời kia khó nghe muốn chết, ngươi da mặt dày, quen thói phong lưu, ta còn là hoàng hoa khuê nữ, từ nay về sau còn phải lập gia đình!”

“Khụ khụ!” Cổ Quân Uyển nói, làm cho Phúc Nhĩ bên cạnh sặc nước miếng.

“Phúc Nhĩ, ngươi ho cái gì? Chẳng lẽ ta nói sai rồi sao! Là cái tên hỗn đản kia đã đáp ứng ta, cho ta giả chết, trả tự do cho ta, để cho ta rời đi hoàng cung? Kết quả hỗn đản này hiện tại phủi mông rời đi, vứt Nam Phượng quốc cho ta quản, ngươi nói thử xem, nói hắn có phải là khi dễ ta hay không!”

“Nương nương, nô tài không biết, nô tài ngu dốt.”

Phúc Nhĩ không có ngu như vậy, một bên là hoàng thái hậu, một bên là chủ tử mình, nói ai cũng không tốt, chỉ có thể mắt điếc tai ngơ, giả bộ không hiểu.

“Phúc Nhĩ, ngươi sao cũng giảo hoạt! Giống hắn!”

Cổ Quân Uyển xoa xoa eo, đứng ở trước mặt Minh Nguyệt Thịnh, “Nói! Ngươi chừng nào thì trở về? Ta đã sớm muốn rời hoàng cung, thoát khỏi thân phận hiện tại, ngươi đáp ứng chuyện của ta nhất định phải làm đến cùng, nếu không ta sẽ hận ngươi cả đời!” (lời editor: Uyển tỷ đáng iu hok chịu đc, thiệt là mong Uyển tỷ với Thịnh ca là một đôi @@)

♪♫♪♫♪♫♪♫ ♪♫♪♫♪♫♪♫

(1) Theo nghi thức truyền thống Trung Quốc, những người đàn ông và phụ nữ kết hôn cần 3 lễ giới thiệu và 6 lễ sính tương tự “tam thư lục lễ” (三书六礼)

“tam môi” là chỉ những văn thư qua lại giữa sính lễ:

★”Sính thư”—thư trao đổi lúc nhà trai ngỏ ý muốn cầu hôn và xin phép được qua nhà gái bàn tính mọi chuyện.

★”Lễ thư”—trong thư nhà trai chọn ngày lành,tháng tốt nhờ người mai mối sang nhà gái hỏi ngày sinh tháng đẻ của cô gái mà họ muốn cưới.

★”Nghênh thư”—thư dự kiến ngày giờ rước dâu

“Lục sính” là 6 lễ nhà trai phải lo toàn vẹn khi họ nhà gái đã chấp thuận kết tình thông gia

★Lễ Nạp Thái (Dạm ngọ )sẽ kèm theo lá thư thứ nhất

★Lễ Vấn Danh sẽ kèm theo lá thư thứ hai

★Lễ Nạp Cát

★Lễ Nạp Tệ

★Lễ Thỉnh Kỳ sẽ kèm theo lá thư thứ ba

★Lễ Nghinh Thân (Vu Quy)

## 110. Chương 117 : Di Sa = Liên Sinh?

“Tiểu Uyển, hiện tại ta có việc, không thể bỏ đi được!”

Minh Nguyệt Thịnh có nổi khổ tâm riêng, cho dù muốn rời đi, cũng muốn đợi đến lúc thai nhi của Mộ Dung Thất Thất có thể ổn định rồi mới tính! Tấn Mặc mặc dù có y thuật inh, nhưng dù sao hắn không phải là người của cổ tộc , không hiểu rõ về cổ độc lắm. Mang thai khoảng ba tháng là thời điểm dễ dàng nhất xảy ra vấn đề , nếu có hắn ở bên cạnh, thì thật tốt hơn nhiều.

“Cho ta một lý do !” Cổ Quân Uyển tiến tới trước mặt Minh Nguyệt Thịnh, theo dõi ánh mắt của hắn, muốn nhìn ra một chút rốt cuộc hắn có nói thật hay không, có phải hắn lại muốn đùa giỡn nàng nữa hay không.

Đôi mắt đen nhánh của Minh Nguyệt Thịnh như một đầm nước sâu , khiến Cổ Quân Uyển vừa nhìn vào đó một lát, đột nhiên cảm thấy có một loại cảm giác như bị cuốn sâu vào đó, Cổ Quân Uyển vội vàng lắc đầu, thối lui ra sau.

“Sao vậy?” Nhìn thấy bộ dáng “quái lạ” của Cổ Quân Uyển , Minh Nguyệt Thịnh nhịn không được tò mò, đi lại gần: “Trên mặt ta có cái gì à?”

“Không có gì!” Cổ Quân Uyển định thần, liếc Minh Nguyệt Thịnh một cái, “Có chút không quen! Năm đó ngươi và ta đều cao ngang nhau, vậy mà hơn mười năm không gặp, ngươi cao hơn ta rất nhiều, cho nên có chút không phục! Còn ánh mắt của ngươi nữa, cũng không giống như lúc trước!”

Cổ Quân Uyển giở tính trẻ con ra mà nói, khiến cho Minh Nguyệt Thịnh “ha ha” cười, tâm tình đã khá hơn nhiều. Đối với “đứa bạn” trẻ con này, Minh Nguyệt Thịnh hoàn toàn phóng túng, miễn cưỡng tựa vào ghế, “Ta là nam nhân, lớn lên tự nhiên phải cao hơn nữ nhân rồi!”

Lời nói của Minh Nguyệt Thịnh…làm Cổ Quân Uyển bực mình, bình sinh nàng hận nhất việc mình là một nữ hài tử, một lòng muốn làm một nam tử hán đầu đội trời chân đạp đất nhưng hết lần này tới lần khác vẫn là thân nữ nhi cho nên trong lòng vẫn đáng tiếc. Lúc này Minh Nguyệt Thịnh động đến “chỗ đau” của nàng, làm cho Cổ Quân Uyển làm sao không buồn bực được chứ.

“Minh Nguyệt Thịnh, ngươi nghe rõ cho ta, hiện tại cút về Nam Phượng quốc cho ta! Lập tức! Lập tức!”.

“Đừng đừng đừng!” Thấy Cổ Quân Uyển tức giận, Minh Nguyệt Thịnh vội vàng cười dịu dàng dụ dỗ nàng, “Tiểu Uyển, ta chỉ đùa một chút mà thôi, ngươi đừng có hẹp hòi như vậy chứ! Trong lòng ta, Tiểu Uyển vẫn luôn là lớn nhất, chúng ta là huynh đệ giúp bạn không tiếc cả mạng sống !”

“Xí!”

Cố Quân Uyển lần này nhất quyết không để cho hắn “dắt mũi” nữa: “Do ta là người giúp bạn không tiếc cả mạng sống, nên kết quả mới thế này đây! Ngươi trực tiếp đâm ta hai đao! Dù sao, ta mặc kệ ngươi! Đó là quốc gia của ngươi, tự ngươi quản đi, ta không phải là người thu dọn cục diện rối rắm này cho ngươi đâu! Khi còn nhỏ ngươi làm sai, ta lại bị cha ta đánh, do chịu thay ngươi! Ngươi là tên khốn kiếp!”

Cổ Quân Uyển mắng liền một hơi, Minh Nguyệt Thịnh tự mình rót trà đưa tới trước mặt nàng: ” Đây, thấm giọng đã, uống chút trà đi, một lát lại tiếp tục mắng!”

Lời này của Minh Nguyệt Thịnh chọc Cổ Quân Uyển càng thêm tức giận, trực tiếp bưng chén trà, ném thẳng về phía Minh Nguyệt Thịnh.

“Rào ——” lúc đến gần Cổ Quân Uyển có thể nghe được âm thanh nước trà hắt lên trên mặt Minh Nguyệt Thịnh, nàng vốn cho là Minh Nguyệt Thịnh có thể tránh được, không nghĩ tới hắn thế nhưng vẫn đứng yên một chỗ, để yên cho nước trà hất vào mặt.

Hiện tại, cả khuôn mặt Minh Nguyệt Thịnh đều là nước trà, đặc biệt là trên lông mày có vô số hạt nước đọng lại, nhìn qua giống như hắn vừa mới được vớt từ trong nước lên, trông hết sức tức cười.

“Ha ha ha!” Tâm tình của Cổ Quân Uyển vốn đang rất xấu, nhưng nhìn bộ dạng bây giờ của Minh Nguyệt Thịnh, tất cả đều tan thành mây khói.

Cổ Quân Uyển ôm bụng, ngồi chồm hổm trên mặt đất cười lớn lên, khiến cây trâm hoa duy nhất trên đầu cũng rung rung theo, “Ai nha nha, rốt cục để cho ta như ý được một lần nha! Trước kia ngươi phản ứng thật nhanh a! Hiện tại trưởng thành rồi, tốc độ phản ứng lại chậm như thế, ha ha ha, buồn cười quá đi!”

Chọc cho Cổ Quân Uyển cười, Minh Nguyệt Thịnh đưa tay lau vết nước trà dính trên mặt. Cô gái nhỏ này lúc nào cũng cố tỏ vẻ mạnh mẽ, giúp hắn xử lý quốc sự lâu như vậy, hiện tại nàng chạy đến đây, đoán chừng mọi chuyện ở Nam Phượng quốc phải dựa vào cha của nàng, cho nên làm cách nào cũng phải khiến nàng trở nên vui vẻ.

Cổ Quân Uyển cười một lúc, hai bên má hiện lên hai lúm đồng tiền, bởi vì kích động, máu đều dồn hết lên gương mặt của nàng, làm cho khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng trở nên hồng ồng , so với vẻ tức giận lúc nãy, vẻ linh động này đáng yêu hơn rất nhiều.

Bởi vì Cổ quân Uyển ngồi bên cạnh, Minh Nguyệt Thịnh có thể thấy được cây trâm trên đầu nàng đang đung đưa. Đó là di vật của mẫu hậu hắn, trước khi rời khỏi Nam Phượng quốc đến Tây Kỳ làm tù nhân, Cổ Quân Uyển từng đến thăm hắn, Minh Nguyệt Thịnh đã tặng cái trâm cài đầu này cho Cổ Quân Uyẻn, muốn nàng giữ gìn cây trâm ấy, không nghĩ tới nàng thật vẫn còn mang.

” Cây trâm này ——”

Thấy Minh Nguyệt Thịnh nhìn chằm chằm cây trâm trên đầu mình, Cổ Quân Uyển vội vàng đứng lên, rút cây trâm xuống, giấu vào bên trong ngực, “Sao thế! Tặng cho ta rồi, chẳng lẽ ngươi còn muốn đòi lại sao! Ta vì ngươi làm trâu làm ngựa lâu như vậy, một cây trâm này ngươi cũng không nỡ cho ta sao? Chưa thấy qua người hẹp hòi như vậy!”

Bởi vì mới vừa rồi lúc nàng cười, khuôn mặt Cổ Quân Uyển hiện lên một mảng sắc hồng, lúc này nàng lại bày ra bộ dáng hẹp hòi , sợ Minh Nguyệt Thịnh đòi cây trâm lại, nên trông có vẻ nữ tính hơn rất nhiều.

“Tặng cho ngươi rồi! Ngươi yên tâm đi, ta sẽ không lấy lại!”

“Thật?” Nghe Minh Nguyệt Thịnh nói như vậy, Cổ Quân Uyển lấy cây trâm ra ,cài vào khe hở trên mái tóc, ” Chúng ta là huynh đệ tốt, làm sao ngươi có hẹp hòi như vậy ——”

Nói được một nửa, Cổ Quân Uyển ngẩng đầu, như có điều suy nghĩ lại nhìn Minh Nguyệt Thịnh, “Không đúng! Ngươi sẽ không có lòng tốt tặng không cái này cho ta! Minh Nguyệt Thịnh, ngươi không phải là muốn dùng nó mua chuộc ta, để cho ta tiếp tục giúp ngươi xử lý chuyện ở Nam Phượng quốc, ngươi lại rãnh rỗi mà tiêu dao tự tại đó chứ?”

Nghe Cổ Quân Uyển nói, Minh Nguyệt Thịnh dở khóc dở cười, “Tiểu Uyển, ở trong lòng ngươi, nhân phẩm của ta kém như vậy sao?”

“Không phải——” Cổ Quân Uyển lắc đầu, “chậc chậc” hai tiếng, mở miệng nói tiếp: “Minh Nguyệt Thịnh, sự thật là ngươi không hề có nhân phẩm!”

“Khụ khụ ——” Minh Nguyệt Thịnh trực tiếp nghẹn lời, Thái hậu nương nương nói thật đúng, người này đúng là không nể mặt chút nào, bất quá bây giờ, cũng chỉ có Cổ Quân Uyển có thể đối với như vậy với Minh Nguyệt Thịnh không cần phân biệt lớn nhỏ, gọi thẳng kỳ danh.

Có địa vị cao hơn người , mà có thể có một bằng hữu như thế, cũng rất tốt, trong lòng Minh Nguyệt Thịnh suy nghĩ như vậy.

“Tiểu Uyển, ngươi nói như vậy thật khiến tôn nghiêm của ta bị đả kích nặng nề.”

“Thôi đi! Ngươi thường gạt người như vậy, có thể lừa gạt tiểu hài tử, nhưng ta, ngươi không có cơ hội đâu ! Ta là cái gì, ta và ngươi cùng nhau lớn lên, bộ dáng lúc nhỏ ngươi mặc yếm , nước mũi còn trên mặt như thế nào ta đều biết, ngươi cho là ta không biết sao! Nói đi, lại có yêu cầu gì với ta!”

Cổ Quân Uyển ngồi ngay ngắn ở trên ghế, nhìn từ phía eo trở lên, vẻ mặt đoan trang, lưng thẳng, sẽ cảm thấy đây là một vị tiểu thư quý tộc mang theo ưu nhã hào phóng . Nhưng nhìn xuống chân, giờ phút này, nàng ngồi chân bắt chéo, mũi chân còn đang khẽ giậm giậm, cực kỳ giống một gã lưu manh.

Thấy Minh Nguyệt Thịnh nhìn chằm chằm tư thế ngồi của nàng, Cổ Quân Uyển trừng mắt, “Nhìn cái gì vậy, chưa thấy ta ngồi như vậy sao!”

“Xem thôi xem thôi! Không nghĩ tới ,ngươi bây giờ như vậy. . . . . . Thật tốt!” Minh Nguyệt Thịnh thật sự là tìm không ra ngôn ngữ nào để hình dung Cổ Quân Uyển, không thể làm gì khác hơn là nói “thật tốt” .

“Đó là dĩ nhiên!” Cổ Quân Uyển phất phất tay, “Nói đi, ngươi lại muốn gì, đừng có nói sang chuyện khác.”

“Tiểu Uyển, ta nghĩ ngươi có thể giúp ta cứu người!”

Cha nàng là tộc trưởng của cổ tộc, là tộc dùng cổ đứng đầu trong thiên hạ, Cổ Quân Uyển là Đại tiểu thư trong tộc, từ nhỏ nàng đã lớn lên cùng cổ, rãnh rỗi là đùa với cổ.

Ban đầu, nàng bị Minh Phong Kính cưới vào cung, mặc dù lão hoàng đế này rất muốn ép buộc Cổ Quân Uyển, nhưng ngại thuật dùng cổ của nàng, cho nên đến khi lão chết, Cổ Quân Uyển vẫn là tấm thân xử nữ. Hiện tại Mộ Dung Thất Thất gặp phải chuyện như vậy, muốn giải quyết vấn đề không còn cách nào khác tốt hơn là nhờ sự giúp đỡ của Cổ Quân Uyển.

“Nam hay là nữ?” Cổ Quân Uyển rót trà, thổi thổi nước trà, uống một hớp.

“Không biết.”

Một tiếng không biết, làm cho Cổ Quân Uyển đang uống trà lại bị sặc , nước trà từ trong mũi cùng miệng đều ho ra, bộ dáng chật vật không chịu nổi .”Khụ khụ khụ! Minh Nguyệt Thịnh. . . . . . Khụ khụ. . . . . . Ngươi tên khốn kiếp này! Ngươi cố ý , có phải hay không!”

“Tiểu Uyển, ta thật sự không biết!” Minh Nguyệt Thịnh cực kỳ vô tội, hắn cũng không phải là thần tiên, có thể đoán được thai trong bụng Mộ Dung Thất Thất là nam hay nữ! Hài tử còn nhỏ như vậy, bây giờ làm sao mà phán đoán được giới tính chứ .

Ho thật lâu, Cổ Quân Uyển rốt cục nhuận khí , hiện tại, Cổ Quân Uyển muốn hiểu lời nói của Minh Nguyệt Thịnh , một đôi mắt ngó chừng Minh Nguyệt Thịnh, trong mắt tràn đầy nghiền ngẫm , “Ngươi thành thật nói cho ta biết , có phải ngươi làm chuyện xấu gì hay không !”

“Không phải là ta ——”

Minh Nguyệt Thịnh đem toàn bộ chuyện của Mộ Dung Thất Thất kể cho nàng nghe, nghe tới tên biến thái Hoàn Nhan Liệt, Cổ Quân Uyển đập bàn một cái, “Thế nhưng có người như vậy? Hại gia đình người ta như vậy, bọn họ còn giữ lại mạng chó của hắn? Thật đúng là tiện nghi cho hắn! Nếu là ta, lập tức đem hắn giết lâu rồi! Về sau thì như thế nào?”

“Về sau ——” Minh Nguyệt Thịnh lại nói một hồi về chuyện của Mộ Dung Thất Thất.

Nghe chuyện đã xảy ra, Cổ Quân Uyển sờ cằm, “không có ý tốt” nhìn Minh Nguyệt Thịnh, ánh mắt lộ ra tia quỷ dị, “Ta nói, Minh Nguyệt Thịnh, hài tử kia không phải của ngươi sao! Nếu không, ngươi vì sao lo lắng như vậy?”

“Lời này không thể tùy tiện nói!” bị Cổ Quân Uyển hiểu lầm Mộ Dung Thất Thất đang mang hài tử của hắn, Minh Nguyệt Thịnh liên tục xua tay, “Không phải là hài tử của ta.”

“Không phải là hài tử của ngươi, thế thì liên quan gì ta!”

Cổ Quân Uyển tựa lưng vào ghế, học bộ dạng Minh Nguyêt Thịnh, “Ngươi rõ ràng biết chúng ta là tộc nhân chuyên dùng cổ, cũng sẽ không dễ dàng giải cổ, càng sẽ không giải cổ cho người ngoài .”

“Muốn giải cổ, phải lên núi đao xuống biển lửa, còn phải vào Long Đàm\* tìm kiếm tầm long ngàn năm. Long Đàm là nơi như thế nào, ai đã xuống dưới cũng chưa từng bước lên. . . . . . Ngươi phải biết chứ. ” (\*đầm rồng)

“Dĩ nhiên, nếu là hài tử của ngươi, ta sẽ suy nghĩ một chút, cố năn nỉ cha ta, có thể mở ra một con đường cho ngươi. Dù sao, ngươi cũng có một nửa là người của cổ tộc, cũng coi như người trong tộc.”

Cổ Quân Uyển nói…làm cho Minh Nguyệt Thịnh cười khổ một tiếng. Những thứ này hắn cũng biết, cho nên cũng không nói cho Mộ Dung Thất Thất cùng Phượng Thương, chẳng qua là sợ bọn họ lo lắng.

“Bản thân ta là hy vọng hài tử kia là của ta, đáng tiếc. . . . . . Ta không có cái phúc khí đó.”

Bộ dáng của Minh Nguyệt Thịnh như vậy, Cổ Quân Uyển là lần đầu nhìn thấy. Tất cả bi thương đều ngưng tụ ở trong đôi mắt của nam nhân kia, mặc dù hắn cố gắng làm ra bộ dáng như mọi chuyện đều ổn , nhưng ánh mắt của hắn lại bán đứng nội tâm của hắn.

“Minh Nguyệt Thịnh. . . . . .”

Cổ Quân Uyển cũng không biết an ủi Minh Nguyệt Thịnh như thế nào, nhìn vào ánh mắt của hắn, trông chẳng khác lúc nghĩ đến cái chết của mẫu thân hắn là bao, xem ra, Mộ Dung Thất Thất này chính là nữ nhân mà hắn yêu .

Chẳng biết tại sao, khi nhìn đến bộ dáng đau khổ này của Minh Nguyệt Thịnh, trong lòng Cổ Quân Uyển bỗng trở nên luống cuống, thế mà lại đau lòng giống hắn.”Minh Nguyệt Thịnh, ngươi đừng như vậy! Thiên hạ còn nhiều cô gái tốt hơn nhiều, các ngươi hữu duyên vô phận!”

“Hữu duyên vô phận?” Lời này làm cho Minh Nguyệt Thịnh nghe xong lại cười khổ một tiếng, “Tiểu Uyển, ngươi nói đúng! Hữu duyên vô phận? Hữu duyên vô phận! Xác thực chính là như vậy a!”

Nếu không thể có được, vì sao ban đầu còn cho bọn hắn gặp nhau, vì sao phải cho hắn tưởng niệm nàng?

“Aizz!” Cổ Quân Uyển đi tới bên cạnh Minh Nguyệt Thịnh, nắm tay dài, chợt cảm thấy Minh Nguyệt Thịnh cao hơn nàng rất nhiều: “Minh Nguyệt Thịnh, thấy ngươi đa sầu đa cảm như vậy, ta thật có chút không quen! Nếu nàng đã gả cho người khác, ngươi không phải nên chúc phúc cho nàng sao! Nếu như ngươi muốn đoạt lại nàng, phá hư gia đình người khác, ta đây xem thường ngươi!”

Bộ dáng nghiêm trang của Cổ Quân Uyển, làm cho Minh Nguyệt Thịnh như nghiêm túc theo: “Tiểu Uyển, ta biết. Ta buông được, nhưng khi ta nhìn thấy bộ dáng khổ sở của nàng khi cái thai bị cổ độc hành hạ, ta liền đau lòng. Tiểu Uyển, ngươi nói xem, ta như thế nào mới có thể không đau lòng thay nàng đây!”

Khi nhìn vào ánh mắt của Minh Nguyệt Thịnh, Cổ Quân Uyển hoảng hốt một trận, sau một khắc, Cổ Quân Uyển cả kinh, một quyền đánh vào trên người Minh Nguyệt Thịnh, “Khốn kiếp, ngươi thế nhưng muốn đùa bỡn ta! Ngươi nói vòng hồi lâu, đơn giản là muốn cầu ta, muốn ta cầu cha ta giúp hài tử của nàng! Còn làm ra bộ dạng thương tâm, hại ta xém chút bị lừa!”

Cổ Quân Uyển lùi về phía sau một bước, trong mắt là bất mãn bởi vì bị người lợi dụng. Nghĩ đến mới vừa rồi trong mắt Minh Nguyệt Thịnh là một đầm nước sâu không đáy, phảng phất có chút khiếp người, giống như có chứa ma lực.Tim Cố Quân Uyển đập “bình bịch” dồn dập, gương mặt cũng nóng rần lên.

Làm Cổ Quân Uyển hiểu lầm, nhưng Minh Nguyệt Thịnh cũng không giải thích, ngược lại tiếp tục van cầu nàng giúp hắn, nhưng không ngờ Cổ Quân Uyển trực tiếp cự tuyệt.

“Minh Nguyệt Thịnh, cổ tộc có quy củ của cổ tộc, cho dù cha ta là tộc trường, cũng không thể vì một người ngoài mà phá hư quy củ như vậy. Nếu đã đứng ở vị trí đó, thì ông càng nghiêm khắc hơn trong vấn đề này, không thiên vị bất kỳ ai!”

“Nếu muốn cứu đứa nhỏ này, hai người đó phải tự mình đến cổ tộc . Lên núi đao, xuống biển lửa, vào Long Đàm, thông qua ba cửa ải này, cha ta tự nhiên giải cổ cho đứa nhỏ. Nếu như không vượt qua được, vậy thì đừng trách chúng ta vô tình, quy củ đều như thế, không có ngoại lệ .”

Mặc dù có quan hệ thân thiết với Cổ Quân Uyển, nhưng Minh Nguyệt Thịnh cũng biết quy định của tộc cổ, không phải là Cổ Quân Uyển cố ý gây khó khăn cho hắn, mà sự thật chính là như vậy.

“Thân thể của cha đứa nhỏ không tốt, ta có thể thay hắn làm những việc này được không?”

Minh Nguyệt Thịnh nói thế làm cho Cổ Quân Uyển hoàn toàn nhíu lông mày.”Ngươi điên rồi sao! Cho dù ngươi khác biệt thì như thế nào, ngươi cho Long Đàm là nơi nào, ngươi còn không biết sao!”

“Ta không điên, ta không muốn hài tử không có phụ thân.”

“Ngươi ——” Cổ Quân Uyển chỉ ngón tay lên chóp mũi của hắn, run lên hai cái, hừ nhẹ một tiếng, thu tay lại, đầu vừa xoay .”Không thể! Chuyện này không thể thương lượng được !.

“Tiểu Uyển. . . . . .”

“Minh Nguyệt Thịnh, ngươi nghe kỹ cho ta! Ngươi đồng tình với bọn họ, đó là chuyện của ngươi, không liên quan tới ta! Đây là vấn đề nguyên tắc, cho dù ngươi có tìm cha ta, cha ta cũng sẽ không đáp ứng!”

Cổ Quân Uyển giận đến không nói được, Minh Nguyệt cũng không phải là cha của hài tử, tại sao biểu hiện so với người làm cha của hài tử còn lo lắng hơn a! Hắn muốn thay thế cha của hài tử đi vào Long Đàm ư? Lúc xuống dưới đó là một người còn sống, đi lên còn lại chỉ là một bộ hài cốt mà thôi! Đầu óc người này chắc chắn là phát điên rồi!

“Ta mặc kệ, ta muốn ngươi trở về! Cha ta đã lớn tuổi, ngươi không thể trông cậy vào cha ta cùng với ta mãi được, ngươi mới chân chính là hoàng đế, đó trách nhiệm của ngươi, không phải của cha ta !”

Dù Cổ Quân Uyển nói đúng, nhưng Minh Nguyệt Thịnh không thể rời khỏi nơi này được , hắn nhất định phải đợi đến khi thai nhi ổn định mới có thể rời đi. Tấn Mặc nói, bởi vì khi còn nhỏ Mộ Dung Thất Thất không được chăm sóc tốt, thể chất từ nhỏ đã không tốt, mang thai ba tháng nhất định rất dễ gặp chuyện không may, vì thế nên hắn không thể rời đi.

Minh Nguyệt Thịnh bỏ vẻ phong lưu, trở nên quật cường , đã quen với biểu tình này của hắn ,Cổ Quân Uyển nghĩ người này đã quyết tâm rồi . Rốt cuộc Mộ Dung Thất Thất là thần thánh phương nào? Có thể làm cho Minh Nguyệt Thịnh si mê như vậy? Trong lòng Cổ Quân Uyển dâng lên một chút nghi vấn.

Không được, nàng phải đi xem vị Trấn quốc công chúa của Bắc Chu Quốc này! Muốn xem một chút nàng rốt cuộc là “yêu nghiệt phương nào” , có thể làm cho Minh Nguyệt Thịnh vì hài tử của nàng mà chịu xuống Long Đàm!

Trong vương phủ Tiêu Dao Vương , gần đây giăng đèn kết hoa, các gia nhân vì hôn sự của Hoàn Nhan Khang mà trở nên bận rộn .

Đến trước khi hôn sự hoàn thành , Mộ Dung Thất Thất liền giấu Tô Mi đi, không để cho Hoàn Nhan Khang nhìn thấy. Mấy ngày qua, mỗi lần Hoàn Nhan Khang chạy đến Nhiếp Chính vương phủ đều bị Mộ Dung Thất Thất đuổi ra khỏi Thính Tùng Lâu, đặt tên đẹp như thế mà nhân phẩm của người này thật không tốt một chút nào, nếu đối mặt Hoàn Nhan Khang khoảng thời gian dài, sự phát triển khoẻ mạnh của cục cưng cũng sẽ bị ảnh hưởng.

Mộ Dung Thất Thất đều vì cục cưng mà suy nghĩ, Phượng Thương cũng đứng bên cạnh thê tử của mình . Mặc dù biết rõ Mộ Dung Thất Thất gây khó khăn cho Hoàn Nhan Khang, bởi vì lúc trước Hoàn Nhan Khang nói những lời đó, nhưng Phượng Thương lần này vẫn thiên vị với Mộ Dung Thất Thất. Phải biết rằng, huynh đệ như tay chân, thê tử như là y phục bên mình . Y phục có thể giữ cho ấm cho hắn a, chức năng quan trọng như vậy, huynh đệ sao có thể so sánh được.

“Biểu ca, ngươi cũng quá cưng chìu biểu tẩu đi!”

Trong thư phòng, Hoàn Nhan Khang bày ra một bộ mặt thối, oán giận nhìn Phượng Thương.

Trước kia mỗi ngày đều cùng Tô Mi cãi nhau ầm ỉ, chưa bao giờ trải qua nỗi chia ly thống khổ này, lần này thì liên tiếp mấy ngày, đừng nói nhìn thấy Tô Mi, ngay cả thanh âm của Tô Mi cũng không nghe được, điều này đối với hắn thật sự là một sự hành hạ a.

Buổi sáng hắn nguyên lai muốn xông vào Thính Tùng Lâu, không nghĩ tới Cát Tường, Như ý đều canh giữ ở đó, còn là một bộ dáng nhất trí ăn ý như vậy , làm cho hắn nhất thời không khỏi lạnh run.

Đánh với một người, hắn còn miễn cưỡng, đánh với hai người, nhất là đối với tỷ đệ sinh đôi này, hắn không đánh lại.

Cuối cùng, Hoàn Nhan Khang chỉ có thể ôm hận, nước mắt lưng tròng, van xin Phượng thương, không nghĩ tới vừa mở miệng, Phượng Thương đã bảo vệ Mộ Dung Thất Thất , mở miệng liền nói: “Khanh Khanh nói dưỡng thai rất quan trọng, ngươi cứ như vậy sẽ ảnh hưởng đến tiểu bảo bảo khỏe mạnh” … Nói như vậy làm cho Hoàn Nhan Khang hận không thể lật bàn, nếu như hắn có can đảm.

“Nữ nhân của ta, ta tự nhiên đau lòng cùng cưng chiều vì nàng .”

“Biểu ca, ngươi có phải không có nhân tính hay không? Ngươi cùng biểu tẩu mỗi ngày ân ân ái ái, triền miên như vậy, ta cùng Tiểu Mi không thể gặp nhau, các ngươi đây rốt cuộc là muốn tác hợp chúng ta, hay là muốn chia rẽ chúng ta vậy?” Hoàn Nhan Khang che mặt, ra vẻ khổ sở, bất quá chiêu thức kia hắn dùng quá cũ đi, Phượng Thương cũng không bị hắn làm cho lay động.

“Hay là ngươi về chuẩn bị đám cưới đàng hoàng một chút! Chờ lúc động phòng hoa chúc, ngươi liền có thể nhìn thấy Tô Mi. Lúc trước ngươi không phải là muốn đi du ngoạn sao! Ngươi nếu không chịu được, cũng có thể đi du ngoạn trước ba đến năm năm sau rồi sau đó trở về cũng được !”

Bên trong giọng nói của Phượng Thương rõ ràng mang theo một tia trêu chọc, làm cho Hoàn Nhan Khang đỏ mặt.”Biểu ca, ngươi cũng đừng có giễu cợt ta! Nhìn biểu tẩu như vậy, ta trước tiên vẫn là nên lấy Tiểu Mi Nhi về để yên tâm. Cho dù đi, cũng mang nàng cùng đi theo! Đỡ phải đến lúc ta đi rồi biểu tẩu lại cướp người của ta !”

Không thể từ miệng của Phượng Thương cầu xin được gì, Hoàn Nhan Khang chỉ có thể chán nản trở về Tiêu Dao Vương Phủ.

Hoàn Nhan Khang đi chưa tới một lát, Mộ Dung Thất Thất vào thư phòng.”Làm sao, A Khang lại tới náo loạn chàng?”

“Chậm một chút , nương tử!” Kể từ khi biết được Mộ Dung Thất Thất mang thai, Phượng Thương so với nàng còn khẩn trương hơn, vừa thấy Mộ Dung Thất Thất xuất hiện, Phượng Thương lập tức buông tấu chương xuống, bước nhanh đi tới trước mặt Mộ Dung Thất Thất, thật cẩn thận dìu nàng, “Cẩn thận một chút!”

Phượng Thương như vậy,khiến Tố Nguyệt theo sau Mộ Dung Thất Thất trêu chọc, cười ra tiếng, “Cô gia thật là cưng chiều tiểu thư!”

“Đến đây , cẩn thận!”

Chờ sau khi Mộ Dung Thất Thất ngồi xuống, Phượng Thương mới thở phào nhẹ nhõm, hắn rất lo lắng a, Mộ Dung Thất Thất cười lắc đầu, “Ta mang thai, chàng còn khẩn trương hơn ta, đợi tới lúc ta sinh cục cưng ra, cục cưng còn chưa ra đời, đến khi đó chàng có thể ngất xỉu trước hay không?”

Mộ Dung Thất Thất chọc Phượng thương đỏ mặt. Đây là lần đầu tiên hắn làm phụ thân, không biết sẽ phát sinh chuyện gì, cộng thêm trong thân thể Mộ Dung Thất Thất còn có cổ độc, cho nên tự nhiên là khẩn trương hơn một chút.

“Thật ra thì không cần lo lắng như vậy , thuận theo tự nhiên tốt nhất. Chàng căng thẳng như vậy, ngược lại còn khiến ta lo sợ, vạn nhất ảnh hưởng đến cục cưng trong bụng, thật không tốt !”

Mặc dù nói như thế, nhưng Phượng Thương vẫn âm thầm lo lắng, nhất thời qua nửa khắc vẫn không cách nào tiêu trừ, huống chi hắn nghĩ Mộ Dung Thất Thất chỉ muốn an ủi hắn, cho nên hắn nghĩ lát nữa có lẽ nên qua chố Tấn Mặc, thỉnh giáo hắn làm sao để làm một phụ thân tốt.

Đi theo cùng Tố Nguyệt, là phu quân của nàng- Nạp Lan Tín, hai người rất vui mừng khi nhìn thấy Phượng Thương cùng Mộ Dung Thất Thất ân ân ái ái, thấy chủ tử nhà mình như vậy đối với thê tử, Nạp Lan Tín chuyển mắt đến bụng của Tố Nguyệt. Xem ra chính mình còn phải cố gắng nhiều hơn một chút, tranh thủ sớm một chút tạo tiểu oa nhi a!

“Cô gia, tiểu thư, đã tra ra manh mối chuyện Bạch Ức Nguyệt bị tập kích lần trước.”

Đang lúc này, Tố Nguyệt đem tư liệu tra được đặt trước mặt Phượng Thương, hơn nữa đem kết quả đã điều tra được nói cho Phượng thương, “Ở phía sau bụi cây là vết bánh xe lăn, mà trong kinh thành nếu có thể sử dụng loại xe này chưa đến mấy người, trong đó khả năng nhất chính là người từ Bồng Lai đảo tới đây không lâu, hơn nữa đã cứu đi Mộ Dung Thanh Liên .”

“Theo người của chúng ta qua mấy ngày nay quan sát, Di Sa cùng Già Lam đang sống tại nhà dân ở phía thành Đông.”

Tố Nguyệt chỉ vào bản đồ kinh thành, phía trên dùng màu đỏ để đánh dấu vị trí cụ thể:” Thị nữ bên người Di Sa gọi là Hạ Tuyết, còn thị vệ bên người của Gìa Lam gọi là Kim Vũ. Trừ bốn người bọn họ ra, trong nhà còn có một nữ đầu bếp cùng hai người hầu.”

“Vào thời gian trước, Hạ Tuyết từng lần lượt Ma Vực cùng Phật sinh môn, muốn người của chúng ta điểu tra tin tức của Bạch Ức Nguyệt, chẳng qua đều bị chúng ta cự tuyệt. Gần đây, Hạ Tuyết Hoa hỏi thăm chuyện của Tô Mi, chẳng qua chúng ta che dấu, cho nên nàng cũng không tìm được tư liệu có ích nào cả.”

Nạp Lan Tín nói ra tin này, làm cho Mộ Dung Thất Thất rất hứng thú, “Hạ Tuyết là người của Di Sa, nàng làm như vậy, tự nhiên là do Di Sa yêu cầu . Chẳng qua là, ta vẫn không biết Di Sa tìm Bạch Ức Nguyệt với Tô Mi để làm gì?”

Nạp Lan Tín lắc đầu “Cái này, ta cũng không biết. Di Sa là đại đệ tự của Bồng Lai đảo, Bồng Lai đảo vẫn là một nơi thần bí, cho nên đối với tư liệu về nàng, ta cũng không tra ra được gì.”

Nói đến người này, Tố Nguyệt liền nghĩ đến một chuyện , “Tiểu thư, mười ngày trước người của chúng ta phát hiện một thi thể nữ nhân ở ngoại thành, xác định được người nọ chính là Mộ Dung Thanh Liên. Nàng bị giết, là một chiêu mất mạng. Thời điểm lúc chết Mộ Dung Thanh Liên đã mang thai hai tháng, ở bên người nàng, là thi thể của mười nam nhân ,cũng đều là dùng một chiêu đoạt mạng. Người giết là người có thân thủ cực kỳ nhanh, vết thương tuy nhỏ, nhưng nhầm vào điểm trí mạng.”

Tố Nguyệt nói như vậy, Nạp Lan Tín nghe cũng nhíu chân mày, ” Người chết trên núi Kính Đình, thi thể là ta tự mình nhìn, đều là một chiêu mất mạng. Vũ khí dùng là một đoản kiếm, hung thủ xuất thủ cực nhanh, vết thương vô cùng nhỏ. . . . . .”

“Nói như vậy, hai người này có thể là cùng một người, bất luận là cái chết của Mộ Dung Thanh Liên, hay của những người trên núi Kính Đình, đều do cùng một người gây ra?” Mộ Dung Thất Thất như có điều suy nghĩ gật gật đầu, “Di Sa ngồi ở xe lăn, cho dù giết người, cũng không thể có khả năng nhanh nhẹn như vậy. Đoản kiếm nữ nhân sử dụng sẽ dễ dàng hơn, như vậy theo suy đoán của ta, động thủ giết người hẳn là Hạ Tuyết!”

Mộ Dung Thất Thất phân tích, tất cả mọi người đều nhận định như vậy, chẳng qua là, Hạ Tuyết tại sao muốn giết Mộ Dung Thanh Liên, tại sao muốn tìm người tập kích Bạch Ức Nguyệt đây?

“Ta còn nhớ được khi ở trên đại điện,lúc Di Sa mang đi Mộ Dung Thanh Liên, thần thái vô cùng ôn nhu, còn gọi nàng là ‘ muội muội ’, vì sao chỉ trong chớp mắt, vì sao phải giết Mộ Dung Thanh Liên?” Phượng Thương đang nhớ lại lần đầu tiên nhìn thấy dung mạo ngây thơ kia. Ở trong phong cảnh đó thiếu niên tuyệt đẹp, nụ cười trong trẻo của người nọ, có thể sánh với Mộ Dung Thất Thất.

“Mộ Dung Thanh Liên, Bạch Ức Nguyệt, Tô Mi. . . . . .” Tố Nguyệt cắn môi, cố gắng tìm xem điểm giống nhau từ trên người của ba người này, suy nghĩ thật lâu, vẫn không nghĩ ra điểm khả nghi nào.

Đột nhiên, Phượng Thương đứng lên, vẻ mặt nghiêm túc trước nay chưa từng có, “Ta biết ba người này có điểm nào giống nhau.”

“Vương gia, là gì vậy?”

Phượng Thương không nói chuyện, mà là nhìn về phía Mộ Dung Thất Thất, trầm mặc một hồi, mới nói ra đáp án: “Nương tử, cộng thêm nàng, bốn người các nàng đều tham gia cuộc thi Tứ Quốc Tranh Bá đợt vừa rồi.”

Phượng Thương nói như vậy, trong đầu Mộ Dung Thất Thất chợt nghĩ đến một chuyện. Trông cuộc thi Tứ Quốc Tranh Bá , nàng luôn cảm thấy có chút gì đó kì lạ, nhưng suy nghĩ thật lâu, vẫn không phát hiện được chỗ nào có vấn đề, hiện tại Phượng Thương vừa nói, nàng chợt nhớ đến điểm quan trọng.

Trong trí nhớ của nàng, tựa hồ như thông suốt, vì sao nàng cảm thấy thật quái dị, chẳng lẽ, bởi vì Thất Trọng Tháp kia có điểm giống với cái ở kiếp trước? Di Sa là ai? Giết Mộ Dung Thanh Liên, hành thích Bạch Ức Nguyệt, hiện tại lại hỏi thăm Tô Mi, như vậy, người kia có thể chính là hắn rồi?

Lúc trước Già Lam nói mình là người ra đề, nhưng bây giờ xem ra,Di Sa mới thật là người ra đề. Nếu quả thật là Di Sa, vậy thật sự Di Sa là ai? Là hắn sao? Những màn huấn luyện mà nghĩa phụ dành riêng cho họ, sao lại xuất hiện ở Thất Trọng Tháp? Chẳng lẽ, hắn cũng xuyên qua. . . . . .

Mộ Dung Thất Thất an tĩnh dị thường, an tĩnh đến mức có chút đáng sợ. Lúc này, trên mặt nàng hiện lên vẻ ngưng trọng trước nay chưa từng có, một nỗi bất an xuất hiện trong lòng Mộ Dung Thất Thất. Lúc trước nàng yên lặng , thì bây giờ mọi chuyện đều hiện ra trước mắt, nghĩ lại tới nòng súng lạnh như băng hướng tới nàng, Mộ Dung Thất Thất rùng mình một cái.

Rốt cuộc tại sao? Tại sao thê tử lại mang vẻ mặt như vậy? Nhìn thấy biểu tình trên mặt Mộ Dung Thất Thất, trong lòng Phượng Thương đau nhói, nàng như vậy làm cho người ta thật đau lòng.

“Nương tử ——” Phượng Thương nắm tay Mộ Dung Thất Thất, muốn dùng ấm áp của mình trấn an nàng, “Khanh Khanh, đã xảy ra chuyện gì?”

“Thương. . . . . .” Mộ Dung Thất Thất ngẩng đầu, trong con ngươi là một mảnh thê lương, thấy vậy, Phượng Thương giật mình, lập tức đưa tay, ôm Mộ Dung Thất Thất vào lòng, “Đã xảy ra chuyện gì, nương tử? Có chuyện gì nói cho ta biết, đừng sợ, ta luôn ở bên cạnh nàng!”

“Thương!” Mộ Dung Thất Thất ôm Phượng Thương thật chặt, thân thể khẽ run, “Hắn đã tới! Nhất định là hắn đã tới!”

Mặc dù hiện tại việc điều tra của Phượng Thương chưa hoàn thành, nhưng trong lòng Mộ Dung Thất Thất bắt đầu xuất hiện sự bất an, đang từ từ lan rộng. Lúc Di Sa mang Mộ Dung Thanh Liện đi gọi nàng là “muội muội”, đây là không phải là đã nói lên mấu chốt rồi sao? Nếu quả thật là Liên Sinh xuất hiện, nàng nên làm như thế nào?

Trong đầu Mộ Dung Thất Thất cực kỳ rối loạn, tất cả trí nhớ ở kiếp trước của nàng toàn bộ hiện ra, nghĩa phụ chết trong tay của hắn , nàng cũng bị hắn giết chết, nếu như Di Sa thật sự là Liên sinh, nàng nhất định phải vì nghĩa phụ mà báo thù !

Biểu hiện này của Mộ Dung Thất Thất, làm cho Tố Nguyệt cùng Nạp Lan Tín vô cùng lo lắng. Tố Nguyệt không biết cái câu “hắn đã tới” của tiểu thư là có ý gì, định đi đến bên cạnh tiểu thư, không ngờ lại bị Nạp Lan Tín ngăn cản.

“Chúng ta đi ra ngoài trước!” Nạp Lan Tín nhìn thấy cô gia đang ôm tiểu thư thật chặt, phất tay với Tố Nguyệt ý bảo hai ngwoif nên đi trước. Lúc này vẫn là nên để hai phu thê bọn họ ở riêng với nhau, người bên cạnh không nên quấy rầy.

Tố Nguyệt theo sát Nạp Lan Tín rời khỏi thư phòng, lúc này trong phòng chỉ còn lại có hai người là Mộ Dung Thất Thất cùng Phượng Thương.

Thấy trên mặt Mộ Dung Thất Thất chảy xuống hai dòng nước mắt, Phượng Thương không biết rốt cuộc nương tử đang sợ cái gì, hai tay hắn đưa lên cầm khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, đầu ngón tay nhẹ nhàng lau nước mắt cho Mộ Dung Thất Thất: “Nương tử, đã xảy ra chuyện gì? Nàng nói ‘ hắn ’, rốt cuộc là người nào?”

“Hắn đã giết chết nghĩa phụ cùng với ta!” Mộ Dung Thất buồn phiền vô cùng, mở miệng thở ra. Người kia, nàng vẫn coi là huynh trưởng, không nghĩ tới hắn lại giết nghĩa phụ mà nàng kính yêu nhất, cuối cùng còn tàn nhẫn mà thương tổn nàng! Nàng sẽ không tha thứ hắn, sẽ không ——

“Hắn là ác ma, là ma quỷ!” Không biết vì tâm tình trở nên kích động hay như thế nào, Mộ Dung Thất Thất không đủ sức chống đỡ nữa , trực tiếp hôn mê bất tỉnh.

Mộ Dung Thất Thất ngất, làm cho Phượng Thương trực tiếp kêu lên, “Nương tử!” Phượng Thương rống to, ôm thân thể mềm nhũn của Mộ Dung Thất Thất lên, nhanh như gió liền lao ra khỏi thư phòng, “Người đâu! Mau gọi Tấn Mặc tới đây! Nhanh đi gọi Tấn Mặc!”

Tấn Mặc vừa bước vào Thính Tùng Lâu, đã bị Phượng Thương kéo đi: “Tấn Mặc, mau nhìn xem, nàng tại sao trở thành như vậy? !”

Thu lại cánh tay bị Phương Thương cầm đến đau, Tấn Mặc vội bắt mạch cho Mộ Dung Thất Thất: “Vương gia bình tĩnh, công chúa chẳng qua là bị kích thích, cho nên mới tạm thời ngất đi, thân thể cũng không có gì lo ngại.”

Tấn Mặc nói Mộ Dung Thất Thất không có chuyện gì nhưng Phượng Thương vẫn còn có chút lo lắng, “Thật không có ảnh hưởng gì sao?”

“Công chúa không có chuyện gì, chẳng qua là nghỉ ngơi một thời gian ngắn là không sao. Bất quá, trong lúc công chúa mang thai, cộng thêm thể chất của nàng so với những người phụ nữ khi mang thai kém hơn một chút, cho nên là trăm ngàn lần không nên để nàng phải chịu bất kỳ kích động nào. Kính xin Vương gia chú ý!”

“Ta biết rồi.” Phượng Thương không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như vậy, bộ dáng Mộ Dung Thất Thất kích động không ngừng lại xuất hiện trong đầu của hắn. Mộ Dung Thất Thất nói “hắn” , là Di Sa sao? Làm sao nàng biết Di Sa ?

“Nạp Lan Tín, phái người giám sát nhất cử nhất động của Di Sa ! Mặt khác, không nên để cho Tô Mi rời khỏi Vương Phủ, đưa tin đến chỗ của Bạch cô nương, bảo nàng phải cẩn thận, chú ý an toàn.”

Có thể làm cho Mộ Dung Thất Thất trở nên phòng bị , tất nhiên không phải là nhân vật bình thương. Di Sa, Di Sa —— Phượng Thương khắc sâu cái tên này vào trong lòng. Dám làm cho nương tử của ta bị thương, ta muốn ngươi phải đền mạng!

Khi Mộ Dung Thất Thất từ từ tỉnh lại, đã là ban đêm. Nàng chậm rãi mở mắt ra, Phượng Thương đang lo lắng nhìn nàng. Chân mày của hắn nhíu lại , làm cho Mộ Dung Thất Thất không nhịn được đưa tay, vuốt ve lên mặt Phượng thương : “Không nên cau mày, chàng cau mày thật khó coi ! Ảnh hưởng hình tượng của chàng!”

Thấy Mộ Dung Thất Thất xác thật như Tấn Mặc nói cũng không có gì đáng ngại, tảng đá nặng trong lòng của Phượng Thương rốt cuộc cũng buông lỏng đi.”Nương tử, nàng không có chuyện gì là tốt rồi! Không có chuyện gì là tốt rồi!”

Lúc Mộ Dung Thất Thất còn ngủ say, Phượng Thương vô cùng lo lắng, lo lắng nàng sẽ giống như Hoàn Nhan Minh Nguyệt, ngủ say không tỉnh. Nhưng hắn không dám gọi nàng dậy, sợ ầm ỷ nàng nghỉ ngơi, đối với nàng và cục cưng đều không tốt. Cho nên,trong lúc Mộ Dung Thất Thất đang ngủ say , Phượng Thương luôn ngồi bên cạnh nàng, không dám rời đi, hắn muốn khi nàng tỉnh lại, người đầu tiên nàng nhìn thấy sẽ là hắn.

Ánh mắt yêu nghiệt của Phượng Thương, lúc này tràn đầy lo lắng. Mộ Dung Thất Thất biết việc mới xảy ra nhất định đã làm cho nam nhân này sợ hãi rồi, vội nói”Ta không sao, cục cưng cũng rất tốt!”

Nghe Mộ Dung Thất Thất nói như vậy, Phượng Thương thở phào nhẹ nhỏm, cúi đầu, hôn lên môi Mộ Dung Thất Thất nói, “Nương tử đói bụng không, ta ăn cùng nàng!”

Phượng Thương đã sớm cho người bưng đồ ăn lên, hắn đỡ Mộ Dung Thất Thất dậy, tự mình giúp àng ăn cơm. Ngủ một giấc, Mộ Dung Thất Thất thật đói bụng, ăn một lần thật nhiều.

Trong cả quá trình, Phượng Thương cũng không nhắc đến chuyện của Di Sa, sợ lại làm cho Mộ Dung Thất Thất kích động, sau khi ăn xong, lúc tản bộ, Mộ Dung Thất Thất mới chủ động mở miệng.

“Thương, chàng có muốn biết Di Sa là ai hay không?” Mộ Dung Thất Thất dựa vào vai Phượng thương, nam nhân này cho nàng cảm giác thật an tâm, ai cũng không thể so sánh được với chàng . Lúc này, dựa vào hắn, lần nữa hồi tưởng, trong lòng Mộ Dung Thất Thất đã an tĩnh hơn rất nhiều.

“Nương tử, nàng đừng nghĩ đến hắn nữa ! Nếu hắn đã chọc giận nàng mất hứng, vậy thì ta giết chết hắn!” Phượng Thương híp mắt, thanh âm ôn nhu, nhưng trong mắt mang theo sát khí nồng đậm. Hắn chưa từng có ý nghĩ muốn giết người! Cho dù phía sau Di Sa có Bồng Lai đảo, vậy thì như thế nào! Đắc tội với nữ nhân của hắn, chỉ có một con đường chết!

“Nếu như Di Sa thật như nàng nói, vậy hắn đúng là đáng chết! Chết một trăm lần , một ngàn lần đều không đủ bồi tội!”

Mặc dù qua nhiều năm như vậy, nghĩ đến nghĩa phụ chết trong tay của Liên Sinh, Mộ Dung Thất Thất không có cách nào tha thứ. Người mang bọn hắn về, cho bọn hắn một gia đình . Hơn nữa cho bọn họ cảm giác ấm áp của một người cha hiền lành, ông là người mà Mộ Dung Thất Thất kính trọng nhất trong lòng.

Ân oán giữa nàng với Liên Sinh, có thể không so đo với hắn, nhưng Liên Sinh giết chết nghĩa phụ, chuyện này nàng tuyệt đối sẽ không tha thứ!

“Bất quá,trước khi giải quyết hắn, ta hẳn nên nói cho chàng biết, thân phận thật sự của mình!”

Mộ Dung Thất Thất chưa từng nói thân phận chân thật của mình với bất luận kẻ nào. Nàng muốn vứt bỏ thân phận ở kiếp trước của nàng, lấy thân phận hiện tại mà sống, cùng nam nhân nàng yêu , sau này lại có thêm hài tử đáng yêu, vĩnh viễn sống một cuộc sống hạnh phúc.

Nhưng hiện tại sự xuất hiện của Di Sa lại nằm ngoài tầm kiểm soát của nàng, làm cho Mộ Dung Thất Thất cảm thấy, nên để Phượng Thương biết thân phận chân thật của mình.

“Phượng Thương, chàng nghe ta nói, có lẽ những điều này thật khó tưởng tượng, nhưng ta nói mỗi một câu đều là thật, chàng nhất định phải tin tưởng ta.”

## 111. Chương 118 : Âm Mưu

“Phượng Thương, chàng nghe ta nói, có lẽ những điều này thật khó tưởng tượng, nhưng ta nói mỗi một câu đều là thật, chàng nhất định phải tin tưởng ta.”

Trước khi tự giới thiệu mình, Mộ Dung Thất Thất nghiêm túc nói lời này, nàng vốn xưng hô “Thương” đã thành thói quen, lúc này gọi thẳng tính danh làm cho Phượng Thương có chút ngoài ý muốn, nhưng lúc này có thể thấy được, nàng thật sự nghiêm túc.

“Nàng nói đi, bất cứ điều gì ta cũng điều tin tưởng nàng.”

Lời nói chân thành của Phượng Thương khiến Mộ Dung Thất Thất mỉm cười, chu sa giữa lông mày trong nháy mắt đỏ sẫm như máu.

Có thể sống lại, có thể gặp đươc Phượng Thương, may mắn biết bao——

“Ta không phải là người ở thời đại này, cũng không phải là Mộ Dung Thất Thất. Ta tên là Y Liên, đến từ thế kỷ hai mươi mốt.”

Mộ Dung Thất Thất nói vô cùng nhỏ nhẹ, bàn tay mềm mại của nàng được đặt trong lòng bàn tay của Phượng Thương. Vào mùa xuân, trong hoa viên của vương phủ, các loại hoa cỏ đã bắt đầu đua nhau khoe sắc, mặt trời đã dần khuất núi, ánh chiều tà êm ả chiếu rọi, mặt đất in bóng Phượng Thương cùng Mộ Dung Thất Thất, tựa như một đôi thần tiên.

Mộ Dung Thất Thất bắt đầu kể từ chuyện mình được nghĩa phụ cứu lúc năm tuổi, nói hết một canh giờ\*. Đến khi nói hết mọi chuyện, Mộ Dung Thất Thất mới phát hiện sắc trời đã chuyển sang màu đen thẫm, trên người của nàng là áo khoác của Phượng Thương.(\*2h đồng hồ)

“Nàng nói, thời đại của nàng là thời đại khoa học kỹ thuật phát triển sao? Có một không gian khác tồn tại sao? Ở nơi đó, người có thể bay lên trời, xuống biển đều được sao? Thứ khiến xe chạy không phải là ngựa, mà là xăng?”

Phượng thương không tưởng tượng được một thế giới khác của Mộ Dung Thất Thất, những chữ viết này,những hình ảnh đó hình thành trong trí nhớ của mình, thấy thế nào cũng thật kỳ lạ nha.

“Nơi đó cũng thật là quá thần kỳ !”

“Ha ha ——” Mộ Dung Thất Thất nằm trong lòng của Phượng Thương, “Nếu có thể, ta thật muốn đưa chàng đến thế giới của ta ! Ta sống ở đó hơn hai mươi năm, đó là nơi ta vô cùng thích!”

Mộ Dung Thất Thất nói thích thế giới của nàng, điều này làm cho Phượng Thương trở nên căng thẳng, nên hắn ôm chặt Mộ Dung Thất Thất vào trong lòng, sợ chẳng qua rời khỏi nàng một chút, nàng lại trở về thế giới kia .

Thấy Phượng Thương cẩn thận như vậy, Mộ Dung Thất Thất thở dài, chẳng lẽ nhìn nàng không có cảm giác an toàn vậy sao!

“Chàng yên tâm, ta sẽ mãi ở đây cùng chàng! Hơn nữa,ta ở bên kia cũng là người chết rồi, đã qua lâu như vậy, thi thể đã đem đi thiêu thành tro cốt hết rồi , làm sao có thể trở về a!”

Mộ Dung Thất Thất nói thế lại khiến Phượng Thương cau mày, khuôn mặt yêu nghiệt biểu hiện một xúc cảm kì lạ, ”Nói như vậy, ta nên cảm tạ Liên Sinh, nếu không phải do hắn, nàng không có khả năng đến nơi đây, càng không thể gặp ta?”

“Có thể nói là như vậy.” Mộ Dung Thất Thất gật đầu, khóe miệng hiện lên tia đùa cợt. Chính xác, nếu không phải do Liên Sinh giết nàng, nàng cũng đâu có cơ hội xuyên qua, sống dưới thân phận của Mộ Dung Thất Thất, làm sao có thể yêu Phượng Thương, càng đừng nói đến việc kết nghĩa phu thê với chàng.

“Nếu người kia đúng là Liên Sinh, hắn thật đúng là âm hồn không tan.”

Trong giọng nói của Phượng Thương xuất hiện sự chán ghét cùng hận ý sâu sắc đối với Liên Sinh.

Tuy Mộ Dung Thất Thất chỉ nói mấy câu qua loa về Liên Sinh, nhưng Phượng Thương có thể thấy được hận ý trong những lời ấy của nàng. Đặc biệt lúc nàng nhắc tới việc Liên Sinh giết chết nghĩa phụ của nàng, thân thể Mộ Dung Thất Thất có chút run rẩy.

Phượng Thương có thể hiểu được tâm tình của Mộ Dung Thất Thất , tựa như năm đó, khi hắn cho rằng Phượng Tà cùng Hoàn Nhan Minh Nguyệt chết ở Nhạn Đãng Sơn, tâm tình của hắn cùng như vậy, hắn hận không thể giết chết kẻ thù, ăn miếng trả miếng, muốn nợ máu phải trả bằng máu.

“Nương tử, Liên Sinh có đặc điểm gì?”

Phượng Thương chậm rãi vỗ về lưng của Mộ Dung Thất Thất, một dòng lực ấm áp tỏa ra từ tay Phượng Thương, chậm rãi lan dọc theo lưng của Mộ Dung Thất Thất, chỉ chốc lát sau, lưng của Mộ Dung Thất Thất trở nên ấm áp .

“Hắn là người vô cùng cực đoan, tâm tình tốt thì làm quân tử, còn những lúc điên lên thì biến thành ác ma, quan niệm thiện ác của hắn, đều cùng một quan điểm , là người cực kỳ khó đoán. Nếu như hắn có đặc điểm gì đặc biệt thì. . . . . .”

Mộ Dung Thất Thất suy nghĩ hồi lâu, mắt chợt sáng lên, “Hắn thích gõ mặt bàn, đặc biệt là những lúc đang suy tư.”

Mộ Dung Thất Thất vuốt lòng bàn tay Phượng Thương, đầu ngón tay gõ vào lòng bàn tay của Phượng Thương, phát ra tiếng động nho nhỏ.

“Là như vậy đấy! Vào thời điểm mỗi lần hắn muốn quyết định việc gì, luôn thích làm như vậy!”

Phượng Thương âm thầm ghi nhớ đặc điểm của Liên Sinh.

Vậy cứ cho người quan sát Di Sa. Nếu Di Sa có thói quen này, nói không chừng hắn chính là Liên Sinh. Nếu Liên Sinh thiếu Mộ Dung Thất Thất một mạng, hắn muốn Di Sa phải trả đủ hết thảy.

Nói ra thân phận thật sự của mình, Mộ Dung Thất Thất cảm thấy thật thoải mái . Đến thế giới này lâu như vậy, nàng chưa từng nhắc lại quá khứ của chính mình với bất luận kẻ nào, kể cả khi Tô Mi cùng Tố Nguyệt đã trở thành hai tỳ nữ thân cận của nàng, nàng cũng không nói một lời.

Hôm nay nói ra toàn bộ mọi chuyện với Phượng Thương, Mộ Dung Thất Thất vô cùng vui vẻ, bởi vì cảm giác chia sẻ cùng người khác thật thoải mái, đặc biệt Phượng Thương sau khi nghe những lời này, cũng không cho rằng nàng là nói bậy, mà vẫn lựa chọn tin tưởng nàng, điều này làm cho Mộ Dung Thất Thất có dũng khí,cảm giác có chàng là một người bạn tri âm thật tốt . So với thân phận này của nàng, chuyện này so với Mộ Dung Thất Thất mà nói, là bí mật lớn nhất . Cùng Phượng Thương chia sẻ bí mật của chính mình , cảm giác thật tốt!

“Nương tử, nếu Di Sa thật là liên sinh, như thế Liên Sinh khẳng định là vì nàng mà đến. Như theo lời của nàng, trong trận đấu mà các nàng từng tham gia trong huấn luyện, Thất Trọng Tháp công bố người như thế, nhất định cùng Liên Sinh có quan hệ. Ta nghĩ, vô luận Di Sa có phải hay không là Liên Sinh, ta muốn ——” Phượng Thường làm tư thế chém đầu .

Mộ Dung Thất Thất cũng không nói tường tận, trực giác của Phượng Thương, người này đối với “Y Liên” có khát vọng như vậy, chỉ có thể sử dụng điên cuồng để hình dung người này. Nếu như Di Sa thật sự là liên sinh, hắn chẳng phải là tìm kiếm Mộ Dung Thất Thất khắp nơi? Kiếp trước không có được nàng, liền giết nàng, chẳng lẽ Liên Sinh muốn kiếp nầy có thể có được nàng sao?

Không được! Phượng Thương tuyệt đối không cho phép chuyện như vậy xảy ra! Mặc kệ nàng là Y Liên hay là Mộ Dung Thất Thất, bọn họ vẫn là phu thê, tuyệt đối không buông tay, cũng sẽ không để cho bất luận kẻ nào có cơ hội có thể chia rẽ bọn họ!

Biết phượng thương lâu như vậy, Mộ Dung Thất Thất dĩ nhiên nhìn hắn tình cảm dịu dàng cùng bộ dáng không màng đến chuyện khác đã thành thói quen, trái lại cho tới bây giờ vẫn chưa thấy qua Phượng Thương như vậy. Trong ánh mắt yêu dã ấy, tràn ngập sương mù dày đặc, giọng nói so với bình thường trầm thấp vài phần.

“Thương ý của chàng là, thà rằng giết lầm người, cũng không muốn bỏ qua?” Mộ Dung Thất Thất đưa tay, nâng cằm của phượng thương .”Chậc chậc, nhìn chàng ôn nhu đã thành thói quen, ta sao có thể quên, chàng còn có danh hiệu Quỷ Vương này——”

“Nương tử chẳng lẽ muốn tìm hiểu sao?” Phượng thương cười xinh đẹp, nháy mắt thu hồi sự tàn bạo trên người, mắt phượng ẩn tình, đưa tay nắm lấy Mộ Dung Thất Thất, khẽ hôn đầu ngón tay của nàng.

“Ha ha. . . . . .” Đầu ngón tay truyền đến cảm giác rất nhỏ, lại làm cho Mộ Dung Thất Thất cười “Khách khách”, “Thương, đừng náo loạn, rất nhột nha!”

“Nương tử ——” phượng thương cúi đầu, cắn vành tai Mộ Dung Thất Thất , “Ta sẽ bảo vệ nàng, giống như làm vệ sĩ của nàng, vĩnh viễn bảo vệ công chúa, không cho bất luận kẻ nào tiếp cận nàng!”

Luồng khí ấm áp, quanh quẩn bên tai Mộ Dung Thất Thất, nghe giọng nói vô cùng ghen tuông của Phượng thương, Mộ Dung Thất Thất cười, ôm lấy cái eo rắn chắc của Phượng Thương, “Được ! Vệ Sĩ của ta!”

Chỉ một đêm, chung quanh nhà dân nơi ở của Di Sa, xuất hiện Phượng Thương , cũng có Mộ Dung Thất Thất . cao thủ đứng đầu của Phật sinh môn cùng Ma Vực đều xuất hiện tại nơi này, ẩn mình nơi thích hợp, mọi người đều có chung một mục tiêu, đó chính là Di Sa.

Tới Yên kinh thành, Di Sa một mực ở trong trạch viện, không đi ra ngoài. Hai chân tàn phế, hắn không thích đi dạo phố, không thích người khác ánh mắt kỳ lạ nhìn hai chân của hắn. Mặc dù có một khuôn mặt lừa gạt thế gian, nhưng hắn tàn phế, đó là một sự thật.

“Hạ Tuyết, ngươi còn chưa điều tra được chuyện của Tô Mi?” Di Sa có chút không kiên nhẫn, thời tiết đã trở nên ấm dần, mà chuyện của hắn tiến triển lại chậm như vậy, đã qua rất nhiều thời gian rồi , vì cái gì Hạ Tuyết vẫn không lấy được tư liệu của Tô Mi.

“Công tử, không có.”

“Bốp ——” roi trong tay của Di Sa hung hăng đánh vào phía hai chân của Hạ Tuyết, “Quỳ xuống!”

Trước mặt thiếu niên xinh đẹp khuôn mặt ẩn hàn khí, làm cho Hạ Tuyết trong lòng cả kinh, vội vàng quỳ gối trước mặt di sa, “Công tử, là Hạ Tuyết bất tài, công tử đừng làm tổn hại thân thể! Tô Mi là thị nữ thân cận của Trấn Quốc Công chúa, Mộ Dung Thất Thất thường ở trong hoàng cung, hoặc là Vương Phủ, thần không có cơ hội tiếp cận Tô Mi. . . . . .”

“Bốp ——” Hạ Tuyết còn chưa nói xong, trên mặt ăn đau, mặt trái lập tức bắt đầu sưng đỏ.

“Công tử, Hạ Tuyết không có nói dối, tư liệu về Tô Mi thật sự tìm không thấy, thuộc hạ đã tận lực. . . . . .”

“Bốp ——”

Mỗi khi Hạ Tuyết nói một câu, Di Sa quất roi khiến cho trên mặt nàng thêm một đạo dấu roi, sau cùng Hạ Tuyết chỉ có thể ngậm miệng, tuy nhiên biểu tình vẫn như cũ lạnh lùng, nhưng trong mắt rõ ràng vô cùng ủy khuất, không biết vì sao Di Sa đối xử với nàng nhu vậy.

Vẻ mặt của Hạ Tuyết , làm cho tâm tình của Di Sa càng trở nên xấu hơn, roi da hơi vạch, đem Hạ Tuyết mang tới trước mặt mình.

“Hạ Tuyết, ngươi có phải hay không phải rất bất mãn ta, cảm thấy được công tử đánh ngươi rất ủy khuất sao ?”

Giong nói của Di Sa, mát rượi như bạc hà, nhưng là Hạ Tuyết nhìn ánh mắt của hắn, lại không có sự ôn hoà của thường ngày, cái loại cảm giác xa cách cùng lãnh đạm này, cùng với hàn ý sau lưng hắn , làm cho Hạ Tuyết cảm thấy sợ hãi .

Hạ Tuyết không hy vọng Di Sa sẽ mất tín nhiệm nàng, càng không hy vọng hắn rời xa nàng. Nàng không cần! “Công tử, Hạ Tuyết không ủy khuất! Công tử đánh đúng!”

“Vậy ngươi nói đi, ngươi giấu diếm ta cái gì?”

“Ta ——” Hạ Tuyết sửng sốt, ngực căng thẳng, không nói chuyện nữa.

Thấy nàng như vậy, Di Sa khẽ hừ một tiếng.”Hạ Tuyết, ta nói rồi, ta ghét nhất là bị lừa gạt, vì sao ngươi không nói cho ta biết chuyện thành hôn của Tô Mi cùng Bắc Chu Quốc Tiêu Dao Vương? Ngươi cho đến cuối cùng còn có cái gì lừa gạt ta?”

“Công tử? !”

Hạ Tuyết tuyệt đối không nghĩ tới, Di Sa vậy mà biết rõ chuyện thành thân của Tô Mi, cuối cùng là ai nói cho của hắn biết? Chẳng lẽ là Già Lam đại nhân sao? Sẽ không, Già Lam đại nhân làm sao mà biết chuyện của Tô Mi? Hẳn không phải là Già Lam nói . . . . . .

“Đừng nghĩ nữa ——” Di Sa đột nhiên có chút chán ghét nữ nhân trước mắt , biết rõ ràng tính cách của hắn, cư nhiên vẫn như vậy, nàng chẳng lẽ hai lòng sao?

Nhận thấy Di Sa hoài nghi sự trung thành của chính mình, Hạ Tuyết lập tức dập đầu, trong miệng kêu oan, “Công tử, Hạ Tuyết không có phản bội người! Thỉnh người nhất định phải tin tưởng sự trung thành của ta!”

“Trung thành? Trung thành mà làm chuyện như vậy sao? Nếu không phải hôm nay ta đi dạo trong viện, nghe được bên ngoài có người nghị luận hôn sự của Tiêu Dao Vương, cùng Tô Mi thành hôn, ta vẫn là không biết!”

Cuối cùng nói ra lời này, Di Sa gầm lên.

Suy nghĩ Tô Mi có thể là Y Liên, mà hành động của Hạ Tuyết lại làm cho hắn mất Y Liên vĩnh viễn, roi da trong tay Di Sa không lưu tình chút nào liền quật lên người của Hạ Tuyết.

“Bốp —— bốp bốp ——”

Máu và thịt trên người Hạ Tuyết đã muốn hoà vào nhau, Di Sa vốn là người luyện võ, lực tay thật lớn, lúc này roi da đủ loại đánh vào người nàng, đau làm cho Hạ Tuyết nhăn mày, nhưng cũng không dám thốt một tiếng,

Vì hôn sự của Tô Mi, vốn là nàng làm sai, nếu nàng tìm những lý do giải thích cho chính mình, nhất định sẽ làm cho Di Sa không còn tin tưởng nàng nữa. Nói không chừng Di Sa còn đuổi nàng đi. Không! Nàng không muốn rời khỏi công tử! Trong cuộc đời của nàng người quan trọng nhất chính là Di Sa, rời khỏi Di Sa, nàng nên làm cái gì bây giờ, Hạ Tuyết không dám tưởng tượng.

Vẫn là khi Di Sa đã đánh mệt mỏi, mới lấy roi trong tay vứt trên mặt đất.

“Hạ Tuyết, ngươi đi đi! Ta không cần ngươi !” Di Sa chuyển động xe lăn, đưa lưng về phía Hạ Tuyết, không nhìn người đầy thương tích của nàng, giọng nói cũng không có chút nhiệt độ nào. Một lần phản bội, nhiều lần phản bội. Bên cạnh hắn không cần nô tài không trung thành như vậy !

Theo lời nói như vậy của Di Sa, làm cho Hạ Tuyết bắt đầu rơi nước mắt , lập tức ngã nhào. Vừa rồi vô luận Di Sa muốn trừng phạt nàng như thế nào, Hạ Tuyết đều không rên một tiếng, ra sức cắn răng, giống như những thống khổ này không xảy ra trên người nàng, giống như bị đánh chính là một người khác. Mà lúc này, Di Sa nói một câu”Ta không cần ngươi” , lại làm cho tất cả cảm xúc của Hạ Tuyết đều dâng lên trong lòng.

“Công tử, không cần đuổi Hạ Tuyết đi!” Hạ Tuyết quỳ đến trước mặt của Di Sa, nước mắt mặn rơi vào vết thương bị roi đánh trên mặt, đau làm cho nàng giật giật. Hiện tại Hạ Tuyết bất chấp những điều này, nàng chú ý Di Sa. Nếu Di Sa không cần nàng , nàng có thể đi chỗ nào được!

“Công tử, là ta bất tài! Ta không nên giấu diếm chuyện của Tô Mi, là ta không tốt! Công tử, không cần đuổi ta đi! Ta về sau sẽ không như vậy nữa !”

Hình dáng Hạ Tuyết nhìn cực kỳ thương cảm, nàng nhịn không được dập đầu, nghĩ muốn cảm hoá tâm tình lãnh đạm của Di Sa. Nàng tình nguyện Di Sa đánh nàng, nhưng nàng không muốn mất đi Di Sa.

“Công tử, cho ta một cơ hội đi! Công tử, Hạ Tuyết hầu hạ ngươi nhiều như vậy năm, cầu người không nể mặt thầy tu cũng phải nể mặt phật tổ, tha thứ cho ta! Đều là ta bất tài, công tử người đừng nóng giận ! Van cầu người cho ta một cơ hội, van cầu người !”

Nước mắt, cùng vết máu trên mặt dung hợp cùng một chỗ, Hạ Tuyết nguyên bản xinh đẹp mặt, lúc này căn bản là nhìn không ra nguyên bản ngũ quan.”Bang bang” dập đầu truyền tới trong tai Di Sa, nhưng một chút cảm hóa hắn không được. Hạ Tuyết là hắn người thân cận, chiếu cố của hắn áo cơm sinh hoạt thường ngày, nếu như ngay cả Hạ Tuyết đều đã tại giấu diếm hắn, lừa gạt hắn, kia chỗ nào còn có cái gì cảm giác an toàn đáng nói?

“Công tử, người đánh ta mắng ta đều có thể, nhưng không cần đuổi ta đi! Ta đi người nào chiếu cố công tử a! Công tử, là ta sai, đều là ta không tốt, làm cho người tức giận, ta biết sai lầm rồi!”

Lúc này Hạ Tuyết vô cùng hối hận, nàng sớm biết Y Liên là người trong lòng của Di Sa, bất luận kẻ nào cũng không so sánh được , nàng vẫn ảo tưởng , hi vọng có thể trở thành vượt qua sự tồn tại của Y Liên trong lòng của Di Sa. Vì vậy nàng mới che giấu chuyện hôn sự của Tô Mi, bởi vì nàng căn bản không muốn để cho Di Sa tìm Y Liên.

Hiện tại, nhìn thấy biểu hiện của Di Sa, Hạ Tuyết tuyệt đối hiểu được, trong lòng Di Sa, sự tồn tại của Y Liên ai cũng không thể thay thế được. Bất luận nàng làm điều gì,Di Sa đều không quay đầu nhìn nàng dù chỉ một lần, càng không vì nàng mà sinh ra thương tiếc chút nào. Đúng là, nàng vì thế mà yêu hắn!

Ánh mắt đen của Di Sa, lạnh lùng nhìn trên mặt của Hạ Tuyết nước mắt cùng vết máu hoà vào cùng một chỗ , nét mặt không có chút nào rung động. Tâm tư nhỏ này của nàng, hắn như thế nào lại không hiểu. Ở kiếp trước, cũng có rất nhiều nữ nhân dâng lên tới cửa vì hắn, đối với các nàng cho tới bây giờ hắn cũng khinh thường mà quay đầu lại nhìn.

Nữ nhân, nếu muốn, chỉ cần vẫy tay, thời điểm nào cũng đều có nữ nhân hiến thân vì hắn. Đúng là hắn không thích những người này, không có tình yêu, như thế nào có thể làm được. . . . . . Hắn chỉ yêu Y Liên, tình yêu kia cao thượng như Thiên sơn Tuyết Liên Hoa, khi thì làm một nữ nhân quyến rũ giống như cây tường vi vùng núi. Nếu so sánh cùng Y Liên, những nữ nhân này đều không đáng, thấy nam nhân liền yêu thương nhung nhớ, thật sự là cực kỳ thấp hèn!

Khó trách đi tới sau khi đi đến Bắc Chu Quốc sự tình lại tiến triển chậm như vậy, đều là do Hạ tuyết âm thầm dối trá như vậy. Cái gì mà người không đủ, cái gì Ma Vực cùng Phật sinh môn không muốn cho bọn hắn điều tra, những điều này đều là lời nói một bên của Hạ Tuyết !

Nếu tô mi là Y Liên ,nếu Hạ Tuyết muốn giấu diếm, điều này là tội chết. Mặc dù tô mi không phải Y Liên, cũng là người không trung thành, không thể mặc kệ, tránh cho nàng ngầm đắc ý, cho rằng hắn là người dễ dàng bị lừa gạt như thế.

Di Sa tuy vô cùng tức giận, hận không thể giết chết Hạ Tuyết, nhưng mà hắn không thể. Dù sao, Hạ Tuyết đi theo hắn mấy năm nay, người chiếu cố hắn chỉ có Hạ Tuyết, huống chi Sơn Thủy xa xôi, nơi này xa Bồng Lai đảo, hắn tạm thời tìm không thấy người phù hợp, cho nên, nàng vẫn còn giá trị lợi dụng .

“Đem roi cho ta!” Di Sa đưa tay, Hạ Tuyết vừa thấy, trong mắt vui vẻ, công tử nói chuyện với nàng, có phải hắn tha thứ cho nàng ? Nghĩ như vậy, Hạ Tuyết vội vàng nhặt roi da từ trên mặt đất , hai tay cầm lấy, thật cẩn thận đưa cho Di Sa, làm một bộ dạng hạ nhân chờ đợi, chờ chủ nhân xử phạt.

Di Sa không nói chuyện, trái lại cầm roi da, dùng roi da cầm trên tay, lại đánh lên vết thương chồng chất trên mặt của Hạ Tuyết.

“Khuôn mặt này thật đáng tiếc ——”

Ánh mắt của Di Sa,thật khó phân biệt, giống như đang đối diện với con mồi của chính mình,điều này làm cho Hạ Tuyết kinh hãi, trong lòng sợ hãi. Tuy rằng sợ hãi, Hạ Tuyết cũng không dám có bất luận câu oán hận gì, nàng biết nàng phải nắm bắt cơ hội này của Di Sa, nếu không nàng sẽ bị đuổi đi, nàng không muốn rời xa Di Sa, chỉ có thể tùy ý Di Sa đang đánh giá khuôn mặt của nàng.

Nhìn một hồi lâu, Di Sa tựa vào trên xe lăn, đem roi da vứt trên mặt đất, ngón tay chậm rãi gõ lên đỉnh tay cầm của xe lăn.”Hạ Tuyết, ngươi nói ngươi đối với ta là trung thành , hiện tại làm cho ta một việc, để chứng minh trung thành của ngươi đi!”

Không biết vì sao, sau khi nghe đến lời này, Hạ Tuyết không tự chủ được rùng mình một cái. Vì sao, nàng có cảm giác như bị Di Sa tính kế ?

“Như thế nào, không muốn sao?” Hạ Tuyết yên lặng, làm cho Di Sa khẽ nở nụ cười, tươi cười sáng lạn như ánh mặt trời, giống như ánh mặt trời chiếu rọi một vùng băng tuyết, trong trẻo xinh đẹp, làm cho Hạ Tuyết hoảng hốt một trận.

“Nếu không muốn, vậy ngươi l đi đi! Làm phản đồ của Bồng Lai đảo , ngươi đã không có tư cách trở về Bồng Lai đảo .”

Hạ Tuyết rốt cục cũng rõ ràng, chính nàng vì cái gì đều bị nam nhân này nắm bắt. Hắn đem tất cả đường lui của nàng phong kín, không cho nàng trở về được quê hương nàng đã lớn lên từ nhỏ, làm cho nàng mang danh hiệu “Phản đồ” , khiến cho nàng không thể từ chối yêu cầu của hắn.

Nam nhân này, hành động luôn tàn nhẫn như vậy, mặc dù nàng vất vả hầu hạ hắn đã sáu năm, thật cẩn thận chiếu cố hắn, đối với hắn vẫn luôn trung thành và tận tâm, nhưng hắn có thể trở mặt vô tình như vậy.

Mà. . . . . . Nàng vô cùng lưu luyến hắn, có biện pháp gì sao! Vì sao hắn không thể đem tình yêu của hắn đối với Y Liên chia sẻ dù một chút , nàng cảm thấy thỏa mãn , vì cái gì hắn đối xử tàn nhẫn như vậy với nàng! Rõ ràng nàng thương hắn như vậy!

Ở trước mặt hắn, nàng vẫn không có khí chất như vậy, vì thương hắn, nàng trở nên thật hèn mọn.

“Ta nguyện ý vì công tử làm bất cứ chuyện gì.” Hạ Tuyết lau đi lệ trên mặt, yên lặng nhìn Di Sa. Mặc dù hèn mọn, nàng vẫn vui vẻ chịu đựng. Có giá trị lợi dụng, mới có thể đứng bên cạnh hắn. Nếu có một ngày hắn không muốn lợi dụng nàng nữa, Hạ Tuyết lại cảm thấy thương tâm, bởi vì hắn chưa bao giờ giữ phế vật bên người, đến lúc đó, nàng sẽ vĩnh viễn mất đi Di Sa .

“Tới đây!” Di Sa ngoắc ngoắc đầu ngón tay, Hạ Tuyết vẫn như cũ quỳ , bò lên hai bước, đi tới trước mặt Di Sa. Di Sa nói cực kỳ ngắn gọn, chỉ vài câu, cuối cùng, hắn đặc biệt bổ sung một câu, “Nhớ kỹ, đây chính là cơ hội của ngươi a!”

Sau khi nghe Di Sa nói, Hạ Tuyết kinh ngạc mở miệng, trong mắt tràn đầy sự khó tin cùng kinh hoảng, hướng về phía khuôn mặt bày ra tươi cười chân thực kia của Di Sa, Hạ Tuyết phút chốc do dự , lại cắn răng, gật đầu.”Công tử nói , Hạ Tuyết nhất định làm theo!”

“Ngoan!” Di Sa khóe môi giơ lên, tươi cười thánh thiện như Thiên Sứ, làm cho Hạ Tuyết nhìn ngây ngốc, một lòng bởi vì nụ cười này có thể càng lúng sâu vào tay giặc. . . . . .

“Đi tắm rửa đi, rồi bôi thuốc. Nữ nhân quan trọng nhất là dung mạo, cũng không nên vì ta mà hủy đi, ta đây tội ác tày trời nha .”

Lời nói của Di Sa tựa như có ma lực, làm cho Hạ Tuyết cam tâm tình nguyện vì hắn làm bất cứ chuyện gì.

Rời khỏi phòng,mới đi được hai bước, Hạ Tuyết liền thấy được Kim Vũ.

“Hạ Tuyết, ngươi làm sao?” Kim vũ nhìn thấy diện mạo của Hạ Tuyết , hoảng sợ. Vừa rồi đi ngang qua, nghe được tiếng khóc của Hạ Tuyết , kim vũ mới dừng lại, lúc này gặp Hạ Tuyết trên người cùng trên mặt đều đầy kín vết roi, Kim Vũ Liên bước lên trước quan tâm.

“Không có việc gì ——” Hạ Tuyết ngăn cản, né tránh ánh mắt của kim vũ , lại bị kim vũ chặn lại kéo qua, “Có phải hắn đánh ngươi ! Vì cái gì đánh ngươi? Ta phải tìm hắn phân xử!”

Kim vũ cùng Hạ Tuyết cùng nhau lớn lên, hai người quan hệ rất tốt, cộng thêm quan hệ Di Sa cùng Già Lam, cho nên thủ hạ của hai người bình thường quan hệ cũng không tệ, Kim vũ đem Hạ Tuyết đối xử như muội muội của mình. Hiện tại gặp Hạ Tuyết bị Di Sa đánh thành như vậy, Kim vũ tức giận, hận không thể đánh Di Sa, hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

“Kim vũ, bỏ đi!”Kim vũ như vậy, Hạ Tuyết vội vàng muốn tránh thoát, “Kim vũ, là ta đã làm sai chuyện, cho nên công tử mới trừng phạt ta, ta không sao , ngươi đừng lo lắng cho ta!”

“Làm sai thì sao , cũng không nên đánh ngươi, ngươi cũng là nữ nhân mà!” Kim vũ tức giận vô cùng, lại không giúp gì được cho Hạ Tuyết. Xem ra, phải nói cho Già Lam đại nhân, hi vọng người khuyên nhủ Di Sa đại nhân!

Hôn lễ của Tô Mi càng ngày càng gần, giá y cùng trang sức Mộ Dung Thất Thất đã sớm vi nàng chuẩn bị chu đáo , Tiêu Dao Vương phủ cũng được chuẩn bị không sai biệt lắm . Hôn sự đến gần, chú rễ Hoàn Nhan Khang trên mặt u sầu vẫn chưa giảm bớt tý nào, bởi vì từ khi hắn ầm ỹ muốn rời khỏi kinh thành, Mộ Dung Thất Thất vẫn không để cho hắn gặp được tô mi.

Mộ Dung Thất Thất giận hắn vì những lời quá đáng này, điều này Hoàn Nhan Khang có thể lý giải được, hắn chỉ không thể lý giải được một điều, chẳng lẽ tô mi không có chút gì nhớ hắn sao? Vì sao mỗi lần hắn đến lầu ầm ĩ ,vẫn không thấy tô mi chủ động xuất hiện gặp hắn nha? Chẳng lẽ, trong lòng của Tô Mi, hắn không phải là người quan trọng sao, hoặc là, những lời mà ngày đó hắn nói, nàng hiện tại vẫn còn đang giận hắn sao?

Thái độ của Tô mi , khiến trong lòng của Hoàn Nhan Khang giống như một chú khỉ con, vô cùng nhảy loạn, thật sự rối loạn.

Những vấn đề này thật rối loạn, để cho Mộ Dung Thất Thất trêu đùa hắn, hắn suy nghĩ vô cùng cẩn thận . Cái gì Hoàn Nhan Liệt, cái gì ân oán của người bề trên, kia đều là mây bay. Thê tử cưới vào cửa, ôm vào trong ngực, mới đúng là điều quan trọng nhất . Cái loại quả quyết này, vẫn là với không tới đi, thật sự là quá khó để tiếp thu rồi.

Tân đế đăng cơ, Hoàn Nhan Kiệt vẫn là tiểu hài tử, phượng thương đem tâm tư của mình đặt ở triều chính, Mộ Dung Thất Thất nói, phượng thương thân thể không tốt, Hoàn Nhan Khang có thể giúp chàng, khiến cho Hoàn Nhan Khang mỗi ngày đều vào triều, bắt đầu quan tâm chính vụ quốc gia.

Lúc hắn là một hoàng tử, Hoàn Nhan Khang vẫn là một người không màn tới chính sự, không để ý tới thái độ của triều đình ,cũng thật tiếp nhận , hắn nhưng là trước nay chưa có thật sự. Hoàn Nhan Khang xem ra, ưu điểm của bề trên, hắn nên phát dương quang đại, mà bậc cha chú không đủ, đến chỗ trên người hắn còn lại là muốn sửa lại.

Tuy nhiên trước kia hắn đối với chính sự triều đình đều không để ý, lần này cũng là áp lực từ Mộ Dung Thất Thất, Hoàn Nhan Khang mới bắt đầu tiếp xúc triều chính, nhưng không thể không nói, trong huyết mạch Hoàn Nhan gia , đối với mưu kế cùng quyền uy là bẩm sinh , ngay cả phượng thương đối với Hoàn Nhan Khang biểu hiện khen không hết lời.

Biểu hiện của Hoàn Nhan Khang , làm cho Mộ Dung Thất Thất thoáng yên tâm một chút. Trước vẫn lo lắng hắn bởi vì chuyện của Hoàn Nhan Liệt vẫn chưa gượng dậy được, không nghĩ tới bản thân của Hoàn Nhan Khang năng lực khôi phục mạnh mẽ như vậy.

Giang sơn Bắc Chu quốc này , từ đầu đến cuối đều muốn giao cho Hoàn Nhan gia , nàng cùng phượng thương không có dã tâm làm hoàng đế, phượng thương chưa từng nghĩ tới khôi phục tiền tần, nhất thống núi sông. Hiện giờ, công việc trong triều dần dần giao cho Hoàn Nhan Khang, coi như là vì bọn họ rời đi trước chuẩn bị.

Hoàn Nhan Khang quấn quýt chuyện của Tô Mi, nghe buông trong lâu, vẻ mặt tô mi cùng Tố Nguyệt nghiêm túc nhìn hai chủ tử đối diện .

“Căn cứ sau mấy ngày này quan sát Hạ Tuyết , Hạ Tuyết cùng Di Sa đều có mưu đồ bí mật, đều có quan hệ đến hôn lễ của Tô Mi.” Nạp Lan tín đem kết quả điều tra tới báo cáo gấp cho phượng thương cùng Mộ Dung Thất Thất.

Nghe xong lời này, Mộ Dung Thất Thất cùng phượng thương liếc nhau, hai người đều đã xem đã hiểu ý tứ của đối phương. Xem ra, Di Sa thập hữu \*\* nhất định là âm hồn bất tán Liên Sinh.

Về chính mình kiếp trước kinh lịch, Mộ Dung Thất Thất cũng không nói rõ cho Tô mi cùng Tố Nguyệt, chỉ là nói DI Sa đang tìm tìm tham gia quá bốn quốc tranh phách thi đấu nữ tuyển thủ, Mộ Dung Thanh Liên bị giết, Bạch Ức Nguyệt bị tập kích, kế tiếp là tô mi cùng nàng. Tuy không biết mục đích của người này là gì, nhưng Di Sa phải chết.

Đối với tiểu thư mà nói, tô mi cùng Tố Nguyệt cũng không hoài nghi. Mộ Dung Thất Thất nói, các nàng xưa nay không chút lý do mà tin tưởng, đây là một loại xuất phát ra từ nội tâm tín nhiệm. Mặc dù nàng không nói lý do, nhưng tiểu thư mà nói liền là mệnh lệnh, trong lòng Tô Mi cùng Tố nguyết với mọi người trong Ma vực, đã là nhất kiện thâm căn cố đế chuyện tình.

“Tiểu thư, nếu Di Sa có chủ ý hướng vào hôn lễ, chúng ta không bằng tương kế tựu kế đi! Bồng Lai đảo tuy lợi hại, nhưng mà nơi này dù sao cũng là Bắc Chu quốc, chúng ta có nhiều người như vậy, tình báo lại rộng rãi, mạng lưới lớn, chẳng lẽ còn sợ một Di Sa nhỏ nhoi sao!”

Lúc trước khi Tô mi gặp được kẻ thù đều là dám đánh dám giết , huống chi đối phương muốn nhiễu loạn hôn lễ của nàng, để cho nàng như thế nào không khí. Nàng cũng không cần biết Di Sa là gì, nếu là thật sự có người làm loạn hôn lễ ủa nàng, tới một người, nàng giết một, tới hai, giết hai.

Lời nói của Tô Mi, làm cho không khí hơi thoải mái trở lại.

Tuy nhiên phượng thương cùng Mộ Dung Thất Thất đều không giải thích cụ thể lý do phải giết Di Sa, thông qua mấy ngày này theo dõi cục diện, vô luận là người Phật sinh môn ,cũng là người của Ma Vực, đều có thể nhận thấy được hai chủ tử đối với Di Sa hết sức chú ý, đối với hắn là sự chán ghét.Hận ý từ phượng thương , đặc biệt sâu đậm hơn.

Giết người, đối bọn hắn mà nói bất quá chỉ là món đồ ăn nhỏ trên cái đĩa thôi, tìm một cơ hội xử lý Di Sa, chẳng phải là tốt nhất sao!

Đề nghị này Mộ Dung Thất Thất,nàng phủ quyết , không xác định Di Sa là liên sinh, nàng hẳn không muốn lạm sát kẻ vô tội. Nếu Di Sa thật sự là liên sinh, nếu hắn là Liên Sinh khẳng định cũng không dễ dàng giết chết như thế.

Suy cho cùng Liện Sinh có mấy phần trọng lượng, Mộ Dung Thất Thất đều rõ ràng ,bất quá dù bị nàng phế chân, nhưng không thể coi thường , huống chi bên người Di Sa còn có Gìa Lam, ban đầu ở trên Ung châu trận chung kết, Mộ Dung Thất Thất thăm dò qua Già Lam, hắn là cao thủ trong cao thủ, không dễ dàng đối phó. Bồng Lai đảo cũng không phải chỉ được hư danh !

Vừa không lạm sát kẻ vô tội, cũng không để cho người của mình bị tổn thất, đây là yêu cầu duy nhất Mộ Dung Thất Thất. Nếu có thể dẫn Di Sa đến một chỗ, một chiêu có thế hạ gục hắn, điều đó không còn gì có thể tốt hơn nữa.

Tuy Tô Mi có võ nghệ cao cường, khả nàng liên sinh là người quỷ kế đa đoan, nàng tính tình ngay thẳng như vậy, chỉ sợ không thể thu phục được Di Sa. Nếu tô mi có bất trắc gì, bọn họ chẳng phải còn phải xin lỗi Hoàn Nhan Khang? Cho nên chuyện này tô mi tuyệt đối không thể tham dự .

“Tô mi, lần này ủy khuất ngươi! hôn lễ của ngươi, sợ là không thể thuận lợi được ! kiệu hoa này, khả năng ngươi không ngồi được!” Mộ Dung Thất Thất nói đã quyết định vì tô mi mà bãi bỏ lần hành động “Dụ bắt” này chi ngoại.

Nghe trong lời nói của Mộ Dung Thất Thất có ý huỷ bỏ hành động này, tô mi lập tức nóng nảy, “Tiểu thư, để cho ta đi đi! Ngươi yên tâm, ta nhất định chiếu cố tốt bản thân, không để mình có việc gì !”

“Không được!” Phượng thương đối với chuyện này nhất trí ý kiến này của Mộ Dung Thất Thất .

Tô mi tuy là thuộc hạ của Mộ Dung Thất Thất , nàng còn là vị hôn thê của Hoàn Nhan Khang, Di Sa người này không biết còn có thể làm ra chuyện gì nữa, bọn hắn không thể để cho tô mi đi mạo hiểm, cho dù là một phần trăm nguy hiểm cũng không thể. Dù sao, Hoàn Nhan Khang là bằng hữu tốt cũng là huynh đệ của hắn, hắn không thể để cho tô mi lấy thân mà đi mạo hiểm.

“Nô tỳ là lựa chọn thích hợp nhất!”

“Không, ngươi không phải ——” Phượng Thương cười đứng dậy, lấy giá y của tô mi , khoác lên người của hắn , Hồng Y khoác lên bộ dạng tuyết trắng của Phượng Thương, giương ra khuôn mặt trắng sứ của hắn ,chiếu lên một tầng hà sắc.”Chuyện này, chỉ có thể là ta đi ——”

Phượng thương đã sớm muốn gặp Di Sa, tay chân đã sớm bắt đầu khó chịu vô cùng, muốn tự tay hắn lấy đầu của Di Sa. Chuyện này, từ lúc thời điểm bắt đầu chuẩn bị , phượng thương cũng đã quyết định, chính bản thân hắn phải giết chết Di Sa mới được! Lúc trước giết chết Mộ Dung Thất Thất, hắn tuyệt đối không tha thứ!

“Thương ——” Mộ Dung Thất Thất như thế nào lại không biết tâm tình của phượng thương , Vào ban đêm nghĩ đến việc này, phượng thương gắt gao ôm nàng, sợ nàng tựa như một cơn gió rồi biến mất. Di Sa đã trở thành một cái gai trong mắt của Phượng Thương, không trừ không được. Nhìn bộ dạng hắn , nhất định ý muốn này đã có từ lâu .

“Nương tử, nàng xem ta khoác lên xinh đẹp không, như thế nào?”

Phượng thương xưa nay đều yêu thích màu trắng, mọi người chỉ biết là nam nhân này có thể đem màu trắng mặc lên người mê người như thế, không nghĩ tới hắn khoác lên một thân Hồng Y, lại hoàn toàn trở thành một tên yêu nghiệt nha.

## 112. Chương 119 : Chiến Tranh Bùng Nổ

“Đẹp, rất đẹp ——” Mộ Dung Thất Thất mỉm cười xem nam tử này trước mắt, toàn thân hồng y thật yêu nghiệt, giống nhuộm lên một màu máu đỏ chói, bao bọc hắn lại, thật sự là —— yêu nghiệt hại nước hại dân a!

“Chuyện này quyết định như vậy đi”

Phượng Thương trực tiếp quyết định, làm cho Mộ Dung Thất Thất căn bản là không kịp phản đối.

Đám người kia đi rồi, Phượng Thương đem hồng y gấp lại để ở một bên, rồi trở lại ôm lấy Mộ Dung Thất Thất, phát hiện vẻ mặt nàng xuất hiện sự lo lắng. Phượng Thương cười hôn trán của nàng, “Nương tử là đang lo lắng cho ta sao?”

“Thương, Liên Sinh rất khó đối phó. . . Ta sợ ——”

“Nương tử đối với ta không có lòng tin như vậy sao?” Phượng Thương ôm Mộ Dung Thất Thất ngồi ở trên đùi mình, đem tóc trên trán nàng vén ra sau đầu, làm cho Mộ Dung Thất Thất lộ ra nốt ruồi son giữa lông mày .

“Ta chỉ là không hi vọng có bất luận chuyện xấu gì xảy ra, a chỉ có chàng thôi ——”

Mộ Dung Thất Thất dán sát vào ngực Phượng Thương, nghe tim đập của hắn. Ánh mắt Phượng thương trở nên kiên định, việc này nàng ngăn cản không được. Nếu nàng hiện tại không có thai, nhất định chính bản thân nàng sẽ tự ra mặt, chấm dứt ân oán giữa nàng và Liên Sinh.

“Tin tưởng ta!”

Mười ngón tay thon dài của Phượng Thương, trơn bóng như ngọc, lúc này, ngón tay hắn nhẹ nhàng xuyên qua mái tóc đen của Mộ Dung Thất Thất, chải tóc cho nàng, tay hắn giúp nàng giảm bớt lo lắng, Mộ Dung Thất Thất dần dần trở nên an tâm.

“Ta tin tưởng chàng! Nhưng vào ngày đó thiếp muốn ẩn ở một nơi gần đó.” Tuy Mộ Dung Thất Thất nói tin tưởng Phượng Thương, nhưng nàng không thể lấy chính người trong lòng mình đi cá cược.”Thiếp đối với Liên Sinh càng thêm hiểu biết, nếu Liên Sinh có cái gì bất thường, thiếp có khả năng sẽ nhắc nhở chàng trước. Dù sao trên thế giới này, thiếp là người hiểu biết hắn nhất.”

Biết Mộ Dung Thất Thất giống hắn đều mạnh mẽ như vậy, chuyện gì đã quyết định thì sẽ không thay đổi, Phượng Thương chỉ còn gật đầu đáp ứng, “Nàng cũng phải cẩn thận.”

Phượng Thương không ngăn cản, khiến Mộ Dung Thất Thất hơi giật mình, nhìn lại, trong mắt hắn biểu đạt sự ôn nhu đến tận cùng, Mộ Dung Thất Thất lại càng cảm động.Nam nhân này, thật sự là sủng nàng tận trời ! Nàng đi, hắn chỉ sợ phải càng chuẩn bị nhiều hơn!

Từ lúc bị đánh, Hạ Tuyết đột nhiên trở nên bề bộn nhiều việc, vội vàng liên tục, thời gian nàng cùng Kim Vũ chào hỏi không có ,chỉ lướt qua nhau. Nhìn thấy Hạ Tuyết như vậy, trong lòng Kim Vũ có chút buồn bực, thừa dịp tâm tình Già Lam tốt, Kim Vũ chủ động cùng Gìa Lam tới chuyện của Di Sa cùng Hạ Tuyết chuyện tình.

Lần trước sau khi cùng Di Sa phát sinh xung đột, số lần Già Lam với Di Sa gặp mặt lại càng ít, Di Sa càng không muốn gặp hắn. Hai người dù cho ở chung dưới một mái hiên, Di Sa cũng không muốn chạm mặt Già Lam, bình thường đều ở trong phòng, lúc Già Lam ra ngoài, mới thấy Di Sa đi dạo trong viện.

Vốn quan hệ của hai người là bằng hữu, hiện tại náo loạn thành như vậy, Kim Vũ không muốn thấy . Chẳng qua hắn chỉ là nô tài, mà bên trong vấn đề này cũng không phải nói vài câu là có thể hóa giải , cho nên chỉ có thể sốt ruột, mà không có năng lực làm gì.

Hiện tại chuyện của Hạ Tuyết trái lại tạo một cơ hội, cho nên Kim Vũ đem việc Hạ Tuyết bị đánh, gần đây lại vội vàng, hành sự quỷ dị đều nói cho Già Lam. Nghe Kim Vũ nói xong, Già Lam cực kì kinh ngạc.”Hạ Tuyết đang hành sự bí mật sao?”

“Chủ tử, người xem, có cần ta đi theo Hạ Tuyết hay không? Ta lo lắng nàng lại có chuyện. . .”

“Vẫn là không cần.” từ khi Già Lam cùng Di Sa phát sinh mâu thuẫn, vẫn vô cùng hối hận, hi vọng muốn cùng Di Sa giản hoà, khổ là Di Sa không cho hắn cơ hội, từ đầu đến cuối đều tránh hắn, làm Già Lam vô cùng khó xử. Hiện tại nếu như Kim Vũ theo dõi Hạ Tuyết mà bị phát hiện, Di Sa nhất định lại hiểu lầm hắn, sẽ có khả năng giữa bọn họ vĩnh viễn đều không thể giải hoà được .

“Nếu Hạ Tuyết không tìm ngươi giúp đỡ, ngươi không cần theo dõi nàng.Võ công của Hạ Tuyết cùng ngươi ngang nhau, ngươi theo dõi, nhất định sẽ bị nàng phát hiện, đến lúc đó làm cho Di Sa hiểu lầm thì thật không tốt.”

“Thuộc hạ đã rõ”

Một bên, Hạ Tuyết trở về bên cạnh Di Sa, Di Sa đưa lưng về phía nàng, nhìn cành cây ngoài cửa sổ có một con chim nhỏ, qua một hồi lâu, mới xoay lại đối diện hỏi Hạ Tuyết, “Chuẩn bị tốt chưa?”

“Công tử, toàn bộ đều đã an bài thỏa đáng, chỉ còn chờ tân nương xuất phát lên kiệu hoa theo Nhiếp Chính vương vào phủ.”

“Vậy là tốt rồi! Ha ha ——” Di Sa cầm một đóa hoa đào nở rộ trong tay, hắn đem đóa hoa đặt phía dưới mũi ngửi ngửi, lộ ra một biểu tình quỷ dị .

“Công tử, nếu Tô Mi không phải tiểu thư Y Liên, vậy. . .”

Hạ Tuyết nói, làm cho ảo tưởng đang tốt đẹp của hắn bất chợt bị vỡ nát, ngón tay cùng ngón trỏ bên tay phải của hắn vuốt ve đóa hoa, đem đóa hoa vò thành mảnh nhỏ, rơi trên mặt đất.

“Nếu không phải, ngươi phải tìm cho ra người thật, nếu không, liền chết để tạ tội đi!”

Nghe xong Di Sa nói, Hạ Tuyết hận không thể đánh mình một bạt tai. Nàng như thế nào đã quên, công tử ghét nhất bị người khác phá hủy mộng đẹp của hắn, nàng rõ ràng đang trong lúc nguy cấp như vậy, nói ra điều này quá dội nước lạnh rồi, như vậy không phải tự mình muốn chết sao!

“Cút!” Nhận thấy được sự thích thú trên người Hạ Tuyết, Di Sa hét lớn một tiếng, Hạ Tuyết chỉ có thể hành lễ lui về phía sau.

Sau khi Hạ Tuyết rời khỏi, Di Sa giống như một quả bong bóng xì hơi, xụi lơ trên xe lăn. Hạ Tuyết thực chất là nói sự thật, hắn như thế nào không biết! Chỉ là, hắn không thích cảm giác giấc mộng đẹp đột nhiên bị nghiền nát, tuy đã trải qua nhiều thất bại, trái tim hắn đã sớm trở nên kiên cường trở lại, như đang đi lên trên núi cao lại liên tiếp rơi xuống, cảm giác như ánh sáng lại rơi vào bóng tối, vẫn là làm cho người ta khó chịu , khó có thể hô hấp như vậy.

Y Liên, nàng ở đâu? Không cần chơi trốn tìm cùng ta có được hay không? Van cầu nàng. . .

Một bên là yêu thê tử, muốn giết chết Di Sa mà một bên khác lại yêu tình, cố gắng tìm kiếm Y Liên. Chẳng qua là Di Sa cùng Phượng Thương đều không biết , mặc dù toàn bộ mọi chuyện xảy ra, bọn hắn đều đã chuẩn bị kỹ càng, đúng là trên đời này còn có một quy luật gọi là”Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên” .

Hoàn Nhan Kiệt đăng cơ, tuy hắn là một tiểu hài tử mới sáu tuổi, nhưng có hai người Phượng Thương, Hoàn Nhan Khang giúp đỡ, Bắc Chu quốc cũng không phát sinh chuyện gì náo động. Những văn võ đại thần cũng không dám khi dễ Hoàn Nhan Kiệt còn nhỏ tuổi, dù sao trong cung có Hoàng Thái Hậu Đông Phương Lam coi giữ, trong triều có Nhiếp Chính vương Phượng Thương cùng Tiêu Dao Vương Hoàn Nhan Khang, những điều này làm gia tăng thế lực cho Hoàn Nhan Kiệt, bọn họ lay động không được.

Biết Phượng Thương có một thân phận khác —— Long Ngạo Thiên, Đông Phương Lam từng kinh ngạc rất lâu. Long, họ của hoàng gia lúc trước, mà diện mạo của Phượng Thương, làm cho nàng đem Phượng Thương cùng cố nhân lúc trước hợp lại, cũng đoán ra quan hệ giữa bọn họ.

Chẳng qua là không cần đợi Đông Phương Lam nghĩ nhiều, Phượng Thương đã thoải mái phơi bày thân phận của chính mình, lúc biết Phượng Thương là hậu duệ của hoàng gia đời trước, Đông Phương Lam đã im lặng.

Biết ngày này đã tới, Mộ Dung Thất Thất mang theo thư của Phượng Tà cùng Hoàn Nhan Minh Nguyệt lúc gần đi viết, đưa cho hoàng thái hậu ,nhìn thư của con gái và con rể, Đông Phương Lam mới biết được, đôi phu thê này ngay cả mẫu thân mà cũng lừa.

Nếu không phải bởi vì nàng một tay nuôi lớn Phượng Thương, có cảm tình sâu đậm, cộng thêm mối quan hệ lúc đó của Phượng Thương cùng Mộ Dung Thất Thất, Đông Phương Lam nhất định điều động người truy bắt Phượng Thương.

Dù sao hắn là hậu duệ của tiền triều, vạn nhất hắn muốn khôi phục Đại Tần, nếu hắn muốn tách tam quốc trở lại thành hình dạng trước kia, hơn nữa vì vậy mà phát động chiến tranh không ngừng, vùi lấp dân chúng vào trong chiến hỏa, thì sao? Tuy bà đã sớm thấy quyền lực tranh đấu thật nhạt nhẽo, Đông Phương lam cũng không muốn quốc gia gặp bất trắc gì, vất vả cũng là dân chúng, chịu khổ cũng là dân chúng.

Đối với việc người nắm chính quyền là ai, Đông Phương Lam không có bất luận yêu cầu gì, dù Phượng Thương làm hoàng đế, hay Hoàn Nhan Khang làm hoàng đế, chỉ tạo phước cho dân chúng, và là hoàng đế tốt. Vị hoàng thái hậu nửa đời trước đều ở trên lưng ngựa, thời gian tuổi già vẫn một mực suy nghĩ trước kia những cái này sự tình.

Lúc trước xúi giục Hoàn Nhan Trị tự lập làm vương, làm cho Phượng Thương nhà tan cửa nát. Đối với việc này, trong lòng Đông Phương Lam đối với Phượng Thương vẫn vô cùng áy náy.

Chỉ là sự việc đã xảy ra, cục diện bốn bề thiên hạ đã xác định, nếu như Phượng Thương lấy thân phận là hậu duệ tiền triều làm rối loạn đất nước, mọi nơi trong đất nước chìm trong bể lửa, vùi lấp dân chúng trong bể khổ, Đông Phương Lam tuyệt đối không cho phép. Bà đã làm sai,bà không muốn có người lại lần nữa giẫm lên vết xe đổ này.

May mà Phượng Thương không nghĩ cách khôi phục Đại Tần, đối với quyền lợi càng vô cầu, sau khi bà cháu ba người thổ lộ tâm tình của mình, Đông Phương Lam mới an tâm đem Mộ Dung Thất Thất giao cho Phượng Thương. Sau đó trong cung, Đông Phương Lam xử lý mọi việc gọn gàng.

Phượng thương cùng Hoàn Nhan Khang đối với ngôi vị hoàng đế đều không có hứng thú,điều này ngoài ý muốn của Đông Phương Lam. Với khả năng này, bà vốn hi vọng Phượng Thương có thể kế thừa sự nghiệp thống nhất đất nước , huống chi giang sơn này vốn là của Long Gia, bản lĩnh, năng lực của Phượng Thương, đều thích hợp làm minh quân, hắn mới chính là người thích hợp nhất để lựa chọn.

Chẳng qua là Phượng Thương liền trực tiếp cự tuyệt yêu cầu của Đông Phương Lam, biểu hiện đối với ngôi vị hoàng đế đều không có hứng thú, chỉ mong cùng Mộ Dung Thất Thất cùng nhau sống một cuộc sống hạnh phúc. Nhìn bộ dạng vợ chồng son ân ái của bọn họ, Đông Phương Lam đại khái cũng có thể lý giải suy nghĩ của Phượng Thương .

Dù sao ở địa vị cao, rất nhiều chuyện là thân bất do kỷ, Phượng Thương nếu làm hoàng đế, hậu cung nếu chỉ có một vị hoàng hậu, không có nữ nhân khác, việc này khẳng định sẽ khiến mọi người khiển trách. Thân là đế vương, muốn phải cân nhắc đến ích lợi, thì thường sẽ phải hi sinh chuyện tình cảm nam nữ . Đông Phương Lam hi vọng Mộ Dung Thất Thất có thể hạnh phúc, nên bà cũng không muốn kiên trì ý nghĩ này của chính mình.

Mà Hoàn Nhan Khang, từ đấu đến cuối đều mang bộ dáng cố chấp, không chịu làm hoàng đế, tính cách trẻ con đó làm cho Đông Phương lam hết cách, sau cùng đành phải đưa Hoàn Nhan Kiệt sáu tuổi lên trước, để cho hắn trở thành tân hoàng.

Từ khi Hoàn Nhan Kiệt thành tiểu hoàng đế, Đông Phương Lam đem việc nuôi nấng Hoàn Nhan Kiệt, trở thành trách nhiệm của chính mình, chẳng những để cho Hoàn Nhan Kiệt ở Cẩm Huyền Cung, lại tự mình giảng dạy các loại cung đình lễ nghi cho Hoàn Nhan Kiệt, các loại quy củ, hơn nữa mời học giả nổi tiếng tới làm lão sư cho Hoàn Nhan Kiệt.

Tiểu oa nhi từ nhỏ phải bồi dưỡng vững chắc, lúc này Đông Phương Lam khắc sâu cảm nhận , phẩm chất tốt đẹp, phải bồi dưỡng trở thành thói quen, tâm lý khỏe mạnh, đều là những việc khi còn là một hài tử phải được dạy dỗ. Bà cũng không muốn Hoàn Nhan kiệt trở thành tân hoàng giống như Hoàn Nhan Liệt hoặc Hoàn Nhan hồng!

“Có việc khởi tấu, vô sự bãi triều!” giọng nói chói tai của Tân thái giám tổng quản Thiện Hỉ vang vọng tất cả đại điện, hắn là người mà Đông Phương Lam chọn cho Hoàn Nhan Kiệt, cùng là một người được nuôi nấng từ Đông Phương Lam, hiện giờ đi theo hầu hạ bên người Hoàn Nhan Kiệt vị tân chủ tử này.

Thiện Hỉ nói, các đại thần đều nghe được. Chẳng qua là việc nên tấu bọn họ cũng đã tấu , không có việc gì, cho nên tất cả mọi người vẫn duy trì im lặng.

Đang lúc Thiện hỉ mở miệng,thời điểm tính toán kêu hô “Bãi triều”, một tiếng “Báo ——” theo cửa cung rất xa, lại một tiếng truyền vào.

Đợi khi người vào đại điện, mọi người mới thấy rõ, đây là một binh sĩ mặt đầy bụi đất, sau lưng cắm một Long kỳ đỏ rực.

“Có chiến sự!” Nhìn thấy tình cảnh này, các đại thần chấn động. Binh lính vác trên lưng chính xác là Hỏa Long kỳ, từ trước đến nay chỉ khi có chiến sự nghiêm trọng mới sử dụng Hoả Long kỳ, nhìn bộ dáng phong trần mệt mỏi của binh lính này, nhất định là ngày đêm chạy đi, miệng hắn nứt ra, trên khuôn mặt không có tí huyết sắc, vừa mới tiến đại điện, liền quỳ xuống.

“Báo! mười lăm vạn đại quân Đông Lỗ quốc bất ngờ đánh Yến Môn quan, hai vạn quân của ta canh giữ thề sống chết chống cự, vẫn không thể địch nổi, Yến Môn Quan bị công phá!”

“Cái gì!” Các đại thân nghe nói như thế, đều nổi giận. Đông Lỗ quốc khi nào thì có lá gan như vậy? Có thể bất ngờ đánh yến môn quan?

Thiện hỉ bước nhanh đến cầm chiến báo trong tay binh lính, đầu tiên không phải đưa đến trước mặt Hoàn Nhan Kiệt, mà là cấp bách đi tới trước Phượng Thương, hai tay đưa cho Phượng Thương.

Mở ra chiến báo, Phượng Thương nhìn kỹ từ đầu đến cuối. Chiến báo đến trong tay chỗ Nhiếp Chính vương, văn võ quan viên đều đã yên tĩnh trở lại, mọi ánh mắt đều đã nhìn chằm chằm vẻ mặt của Phượng Thương , muốn từ trên mặt Vương gia đứng chính giữa này có thể nhìn ra một chút dấu vết còn sót lại.

Chính xác làm ọi người thất vọng, sắc mặt Phượng Thương từ đầu đến cuối, đều bình tĩnh như thường, không có tí kỳ lạ nào, làm cho những người lúc trước khẩn trương, cũng dần dần bình tĩnh trở lại. Không có chuyện gì, có Phượng Thương là Chiến thần ở đây, làm sao có thể có việc a!

Không đợi có thể mọi người thở một hơi, lại một tiếng dồn dập “Báo ——” truyền tới.

Lại thêm một binh sĩ mang trên lưng Hoả Long kỳ vẻ mặt phong trần mệt mỏi, “Báo! Tây kỳ quốc mười lăm vạn đại quân đánh bất ngờ Thạch môn quan!”

“Ầm ầm ——” một trận tiếng sấm lượn vòng trên đầu mọi người. Đây là có chuyện gì? Đông Lỗ quốc cùng Tây Kỳ quốc vậy mà đồng thời xuất binh tấn công Bắc Chu? Là trùng hợp ngẫu nhiên, hay là hai nước cùng liên thủ? Sau cùng bí mật này là gì? Vô số vấn đề đánh vào tim của mọi người , hai bên giáp công, việc này cũng không phải là chuyện tốt nha!

“Lấy ra!” Không đợi Thiện Hỉ đem chiến báo đưa đến trước mặt Phượng Thương, Phượng Thương đã một tay đoạt lấy.

Trong đại điện, không thấy náo loạn như trước nữa, mọi người vô cùng an tĩnh lại. Ngẫu nhiên có người nuốt nước miếng, nhưng lập tức liền ngừng lại, tất cả mọi người đều chuyến mắt nhìn Phượng Thương, muốn biết tình hình chiến đấu như thế nào.

Cùng bộ dáng lúc trước ,Phượng thương biểu tình vẫn như cũ không có bất luận biến hóa gì, lúc này trong lòng mọi người đều đã bắt đầu bất ổn . Vị Vương gia này biểu hiện cũng quá bình tĩnh rồi! Vậy suy cho tới cùng cũng không quan trọng lắm! Hai nước đồng thời xuất binh, việc này có thể là chuyện lớn hay chuyện nhỏ, nhưng là Bắc Chu quốc hai đầu đều tấn công, đây là lần đầu a!

Phượng thương xem xong hai chiến báo, đưa cho Hoàn Nhan Khang. Từ sau khi vào triều, Hoàn Nhan Khang cũng trở nên chính chắn trở lại, những việc này, từ vẻ mặt Phượng Thương cũng không nhìn ra bất kỳ thông tin gì, lúc này toàn bộ ánh mắt quét qua nhìn chăm chú trên mặt Hoàn Nhan Khang. Lúc mọi người nhìn thấy, Hoàn Nhan Khang không bình tĩnh được như phượng thương ,nhất định là không giấu được.

Quả nhiên, Hoàn Nhan Khang nhìn chiến báo, khẽ hừ một tiếng.

“Biểu ca, xem ra ngươi đã lâu không có giãn xương cốt nha, những người này đều đã quên Bắc Chu quốc còn có một vị Chiến thần !”

“Hô ——” Hoàn Nhan Khang vừa nói, không thể nghi ngờ cho trong triều các đại thần như được ăn một viên thuốc an thần. Xem ra, sự tình không nghiêm trọng lắm! Việc đều trong phạm vi có thể ứng phó được nha, mà còn có phượng thương, sợ cái gì a!

Chẳng qua lòng mọi người vừa mới buông xuống, một tiếng “Báo ——” lại truyền tới.

Đôi mắt sắc bén của vị một vị đại thần thấy được xa xa trên lưng binh lính mang hỏa hồng lá cờ, “Hỏa Long kỳ!” Một tiếng, tất cả đại điện lại rộ lên.”Cái gì! Lại có chiến sự! Đây là có chuyện gì? !”

“Đúng vậy a! Quá kỳ lạ đi! Tới tột cùng chuyện gì xảy ra!”

Không đợi mọi người kết thúc nghị luận, một sĩ binh xuất hiện trước mắt mọi người, trên lưng còn có Hỏa Long kỳ, bởi vì dính tro bụi, mà trở nên hơi bẩn, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy trên Hỏa Long kỳ thêu Kim Long.

“Báo! mười vạn quân Nữ Chân tộc từ phía bắc xuống phía Nam, công chiếm Ngư Thủy quan, Lý Nghị tướng quân tử trận!”

Một ngày, liên tục ba đạo Hỏa Long kỳ đến, làm cho Bắc Chu Quốc hoà bình, yên lành lâu nay, rơi vào trạng thái vô cùng khẩn trương. Đối với chiến sự này, Phượng Thương cùng Hoàn Nhan Khang cũng không muốn giấu diếm, mà là một bên công bố xuống, một bên muốn ổn định lòng dân.

May mà Bắc Chu quốc xưa nay đoàn kết, hơn nữa người dân cũng là binh sĩ, cho nên khi ba mặt bị tập kích, dân chúng vẫn như bình thường cũng không bị kinh hoảng quá nhiều.

Trong ngự thư phòng, Hoàn Nhan Kiệt trên ghế rồng bị vây quanh đã ngủ, mà Phượng Thương cùng Hoàn Nhan Khang cùng với mấy vị võ tướng, còn đang nghiên cứu quân tình. Đông Lỗ, Tây Kỳ, Nữ Chân, tam quốc không có bất kỳ dấu hiệu nào báo trước, đột nhiên phát động tiến công? Chẳng lẽ chính giữa có người đề nghị việc này? Cuối cùng là ai a?

“Trấn Quốc Công Chúa đến!”

Một tiếng Trấn Quốc Công Chúa, làm cho Phượng Thương ngẩng đầu, lúc này mới phát hiện, sắc trời đã tối, màn đêm buông xuống, trên trời đã nhiều hơn những chấm sáng nhỏ, bọn hắn đã ở lại ngự thư phòng suốt cả một ngày.

Mộ Dung Thất Thất đi đến phía sau đi theo có Tô Mi, Tố Nguyệt, dẫn theo mấy cung nữ mang hộp đựng thức ăn .

“Ta biết các ngươi khẳng định vội vàng ,chẳng quan tâm ăn cơm, cho nên để cho người chuẩn bị một chút đồ ăn.”

Mộ Dung Thất Thất vừa nói, bao tử của Hoàn Nhan Khang phối hợp kêu lên, hắn xấu hổ sờ sờ đầu, “Biểu tẩu, ngươi tới vừa đúng lúc, ta thật sự đói bụng lắm!”

Hoàn Nhan Khang nói còn chưa dứt lời, liền thấy được đi theo phía sau Mộ Dung Thất Thất là Tô Mi, lập tức buông ra chuyện trong tay đi tới trước mặt Tô Mi, “Tiểu mi, ta có thể thấy nàng ! Nhớ nàng muốn chết !”

Hoàn Nhan Khang biểu lộ rõ ràng, làm cho Tô Mi đỏ mặt lên, “Không được! Còn có người a!”

Nghe được phía sau có người cười, Hoàn Nhan Khang mới hiểu được lúc này đang ở ngự thư phòng, vội vàng nghiêm túc trở lại.

Tô mi cùng Tố Nguyệt đều đem đồ ăn đặt lên bàn, Mộ Dung Thất Thất gọi mọi người sang đây ăn cơm, “Người là sắt, cơm là thép, tất cả mọi người ăn cơm mới có thể làm việc được!”

Những võ tướng này tuy trước đây cũng đã gặp qua Mộ Dung Thất Thất, thật là một vị Trấn Quốc công chúa vô cùng thân thiện có danh xưng thiên hạ đệ nhất mỹ nhân này, huống chi nàng bình dị gần gũi như vậy, làm cho bọn họ vẫn có ý ngại ngùng, vốn tính toán khách khí một phen, dù sao nơi này cũng là ngự thư phòng của hoàng thượng , đúng là Hoàn Nhan Khang trực tiếp kéo người ngồi xuống, “Biểu tẩu nói rất đúng! Ăn trước, ăn no rồi đi đánh những con chó này!”

Nhóm người võ tướng tính cách hào phóng, gặp Tiêu Dao Vương như vậy, cũng không muốn ngại ngùng nữa , nhìn Phượng Thương, vị này là người cầm đầu không nói lời nào, nên tất cả mọi người vào bàn mà ngồi. Đói bụng một ngày, những nam tử hán khoẻ mạnh bụng đã kêu lên rồi, cũng bất chấp nơi này là Ngự Thư phòng, đều mở miệng lớn ra mà ăn thịt ăn canh.

Phượng thương không lập tức ăn cơm, mà là đi tới bên người Mộ Dung Thất Thất, đỡ nàng ngồi xuống.”Nàng như thế nào tự mình đến đây? Để Tô Mi cùng Tố Nguyệt đưa tới không phải tốt hơn sao! Nàng là người đang mang thai, phải chiếu cố kỹ lưỡng chính mình!”

“Hiểu rõ, phu quân đại nhân của ta!” Thấy Phượng Thương dong dài như vậy, Mộ Dung Thất Thất nhịn không được lè lưỡi hồng nhạt ra, “Đừng quên ta là thầy thuốc, ta không sao. Chàng trước ăn cơm đi!”

Nhìn thấy tơ máu trong mắt của Phượng Thương, Mộ Dung Thất Thất cực kì đau lòng. Ba mặt đều có địch, thật sự là ngoài dự đoán mọi người, lần này Phượng Thương rất bận bịu .

Bên này người đang ăn cơm, đánh thức Hoàn Nhan Kiệt. Hoàn Nhan kiệt dụi dụi mắt nhận làm tới, liền nhìn thấy Mộ Dung Thất Thất.

“Cô cô!” Hoàn Nhan kiệt cao hứng chạy đến bên người Mộ Dung Thất Thất, hắn cực kỳ yêu thích vị tiểu cô cô này, cho nên mỗi lần Mộ Dung Thất Thất tiến cung, Hoàn Nhan Kiệt quấn quýt bên nàng rất lâu.

“Kiệt nhi có đói bụng không? Tới đây, ăn cơm!”

Biết những đại nam nhân này sẽ sơ ý, nhất định quên còn có một tiểu hài tử ở đây, Mộ Dung Thất Thất đặc biệt vì Hoàn Nhan kiệt mà chuẩn bị “Những món ăn dinh dưỡng cho tiểu hài tử” . Quả nhiên, Hoàn Nhan kiệt rất đói bụng, trực tiếp ngồi ở bên cạnh, một bàn tay phải muốn lôi kéo tay của Mộ Dung Thất Thất mới bằng lòng ngoan ngoãn ăn cơm.

Mặc dù có nhiều điều muốn nói cùng Mộ Dung Thất Thất, nhưng nhất định là do Đông Phương lam đã dạy bảo”Khi ăn không nói chuyện ,ngủ không nói chuyện”, cho nên lúc ăn cơm , Hoàn Nhan kiệt vẫn lại là cực kỳ quy củ, cộng thêm tay nghề vô cùng tốt của Tô Mi,Hoàn Nhan kiệt ăn đến cuối rồi mới ngước lên.

“Ăn ngon thật!” Hoàn Nhan kiệt ngồi ở bên cạnh Mộ Dung Thất Thất cười lên lộ ra hàm răng thiếu mất răng cửa với răng nanh.”Tiểu cô cô, đồ ăn người mang đến đúng là so với ngự thiện phòng làm, ăn ngon hơn! Ta thích ăn đồ ăn của người!”

“Kiệt nhi thật ngoan nha!” Mộ Dung Thất Thất yêu thương sờ sờ đầu Hoàn Nhan kiệt, “Lần trước cô cô đưa cho con món đồ chơi, thích không?”

“Rất thích! Ta thích nhất tiểu cô cô !”

Bình thường hắn đều bị đòi hỏi phải thể hiện từ cử chỉ đến lời nói phải mang theo bộ dạng của một bậc đế vương , cho nên Hoàn Nhan kiệt vô luận thượng triều hay sau khi hạ triều, đều phải có bộ dáng của người bề trên, chỉ có ở trước mặt Mộ Dung Thất Thất, hắn mới khôi phục là tiểu hài tử hồn nhiên ngây thơ. Cô cô xinh đẹp này là người tốt, chuyện này ở trong lòng Hoàn Nhan kiệt đã hình thành một kết luận.

Mộ Dung Thất Thất vốn thích tiểu hài tử, cộng thêm Hoàn Nhan kiệt thân thế đáng thương như vậy, cho nên đối với hắn càng thêm quan tâm. Bên cạnh ,Hoàn Nhan Khang bọn hắn còn đang ăn cơm, Mộ Dung Thất Thất thì lại nắm lấy bàn tay nhỏ của Hoàn Nhan kiệt, mang hắn đến bản đồ bên cạnh đặt ở trên bàn .

Bởi vì Hoàn Nhan kiệt thân không đủ cao, cho nên Mộ Dung Thất Thất ôm hắn, để cho hắn đứng ở trên ghế tựa.

“Kiệt nhi, con xem, đây là Giang Sơn Bắc Chu quốc .”

Mộ Dung Thất Thất tỉ mĩ giới thiệu cho Hoàn Nhan Kiệt tình hình thực tế của Bắc Chu quốc, hơn nữa chỉ cho hắn xem Yến Môn Quan, Thạch môn Quan cùng Ngư Thủy quan cùng với Đông Lỗ quốc, Tây Kỳ Quốc cùng Nữ Chân tộc.”Đây là lãnh thổ Bắc Chu, hiện giờ lại bị người khác xâm chiếm, con dân Bắc Chu quốc, bị kẻ thù bên ngoài ức hiếp, Kiệt nhi, con nói phải làm gì?”

“Đánh!” sau khi Mộ Dung Thất Thất làm hắn kích động, Hoàn Nhan Kiệt nắm chặt quả đấm, “Đuổi bọn hắn trở về!”

Hoàn Nhan Kiệt ý chí chiến đấu hăng hái, làm cho Mộ Dung Thất Thất cực kì tán thưởng, “Kiệt nhi, con phải nhớ kỹ, làm hoàng đế, phải là người bảo vệ dân chúng của con, phải bảo vệ quốc gia của chính mình, đây là mục đích tồn tại của Đế vương, là đem quốc gia của mình trở thành một quả đấm luôn nắm chặt, làm cho cả nước từ trên xuống dưới đều nhất trí đoàn kết, quốc gia mới có thể trở nên mạnh mẽ, dân mới có thể trở nên giàu có, Bắc Chu quốc mới có thể trở thành vương giả trên đại lục , người khác cũng không dám tùy tiện coi thường chúng ta.”

“Cô cô, ta biết rõ! Ta sẽ trở thành một vị hoàng đế tốt, không cho bất luận kẻ nào coi thường con dân của ta!” trên khuôn mặt nhỏ của Hoàn Nhan kiệt, đều là vẻ mặt kiên định, bàn tay nhỏ cũng nắm thành quả đấm.

Mộ Dung Thất Thất nói vài câu,làm cho Hoàn Nhan Kiệt, hiểu rõ đạo lý lớn, trái lại làm cho người ngoài nhìn thấy kinh ngạc.

Chờ bọn họ ăn xong, Mộ Dung Thất Thất lại cùngHoàn Nhan kiệt nói rất nhiều, thanh âm ôn nhu của nàng, ngôn ngữ ngắn gọn dễ hiểu, thông qua việc kể chuyện xưa, giáo dục tri thức, làm cho Hoàn Nhan kiệt vừa nghe liền rõ ràng .”Cô cô, người so với phu tử dạy tốt hơn nhiều! Những gì người vừa nói, ta toàn bộ đều hiểu rõ !”

Hoàn Nhan kiệt tính trẻ con mà nói đùa làm cho Tô Mi cùng Tố Nguyệt bên cạnh đều đã nở nụ cười.

“Thật không? về sau cô cô thường thường tiến cung, kể chuyện xưa cho con có được hay không?” Mộ Dung Thất Thất nắm lấy cái mũi nhỏ của Hoàn Nhan kiệt .

Vừa nghe được Mộ Dung Thất Thất thường xuyên đến nhìn hắn, Hoàn Nhan kiệt đương nhiên vỗ tay hoan hô, “Tốt a! Ta thích nhất cô cô ! Cô cô nhất định phải đồng ý thường xuyên đến với ta!”

“Nhất định!” Mộ Dung Thất Thất cùng Hoàn Nhan kiệt ngoéo tay đồng ý, sau đó Thiện Hỉ đưa Hoàn Nhan kiệt đi Cẩm Huyền Cung nghỉ ngơi. Lúc đi, Hoàn Nhan kiệt vẫn cực kỳ không đành lòng, liên tục quay đầu nhìn nhiều lần, “Cô cô, nhất định phải thường xuyên đến thăm ta!”

“Được!” Mộ Dung Thất Thất phất phất tay, lại hứa hẹn, Hoàn Nhan kiệt mới lưu luyến không rời bằng lòng rời khỏi ngự thư phòng.

Bát đũa trên bàn đã được dọn dẹp sạch sẽ, đêm nay Phượng Thương cùng Hoàn Nhan Khang xem ra là muốn ở lại hoàng cung .”Nàng trở về sớm một chút nghỉ ngơi đi, không cần chờ ta!” Phượng thương dìu Mộ Dung Thất Thất đưa đến cửa, “Chú ý an toàn!”

“Ừ!” Mộ Dung Thất Thất biết hiện tại tình huống nguy cấp, không phải lúc cho tình cảm nam nữ. Liền hôn môi Phượng Thương , cùng Tô Mi và Tố Nguyệt rời khỏi hoàng cung.

Trở lại Nhiếp Chính vương phủ, Mộ Dung Thất Thất giữ Tô Mi cùng Tố Nguyệt lại, gọi Nạp Lan Tín cùng Tấn Mực tới, lúc chờ bọn hắn sang đây, Mộ Dung Thất Thất biểu tình trở nên nghiêm túc .

“Nạp Lan Tín, tình huống Đông Lỗ quốc bên kia hỏi thăm như thế nào?”

“Vương Phi, sự việc đột nhiên xảy ra, rất nhiều tình báo không thể đưa đến. Nhưng dựa vào căn cứ tình báo thực tế của chúng ta đã nắm giữ, đông Lỗ quốc tiến vào đánh mượn cớ là vì thương tiếc báo thù cho Hạ Vân Tích, để cho Đại tướng quân Hồ Học Sâm dẫn mười lăm vạn nhân mã, đánh bất ngờ Yến Môn quan. Hiện giờ, Yến Môn quan bị công chiếm, Hồ Học Sâm đã xâm nhập vào phía Đông ba tỉnh của Bắc Chu, bất quá gặp sự kháng cự rất lớn, đã bị chặn lại ở ba vùng Bình ấp, Cao Dương cùng Tấn Nguyên.”

“Vì sao mười lăm vạn quân đánh bất ngờ, quân ta không có bất luận phát hiện gì sao? Là có nội gián, haylà. . .”

“Vương Phi, người có điều không biết. Bắc Chu cùng đông Lỗ quốc nhiều thế hệ đều có giao hảo, chưa từng có chiến tranh. Đông Lỗ quốc đến gần Yến Môn quan do thành thị lớn thứ hai đông Lỗ quốc là ngư quan. Ngư quan từ xưa giàu có và đông đúc, bắt đầu từ nhà Tần lúc trước, đông Lỗ quốc lo lắng ngư quan trở thành con mồi của nước khác, vẫn luôn phái trọng binh trấn giữ. Thói quen này đã có từ trước, cũng thành ưu thế đánh bất ngờ của bọn họ, vì vậy quân ta không có phòng bị .”

Nạp Lan Tín phân tích, làm cho Mộ Dung Thất Thất hiễu rõ được nguyên do. Thế lực Phật sinh môn tại Bắc Chu quốc cùng Đông Lỗ quốc đều nhiều, cho nên khi hỏi thăm tình huống, độ chân thật rất chính xác.

“Tố Nguyệt, Tây Kỳ quốc sao lại thế này?”

“Tiểu thư, ngay lúc mười ngày trước, Long Trạch Vũ sắc phong Long Trạch Cảnh Thiên làm thái tử, đề nghị xuất chiến, là do Long Trạch Cảnh Thiên đề ra . Long Trạch Cảnh Thiên đề nghị đánh là dựa vào sự giúp đỡ của Thượng Quan gia tộc cùng Đoan Mộc thế gia . Thượng Quan thế gia sớm muốn báo thù rửa hận vì chuyện Nhạn Đãng sơn, lần này Long Trạch Cảnh Thiên có thể lên ngôi vị thái tử, là do sự giúp đỡ đắc lực từ Thượng Quan thế gia. Có thể nói, sở dĩ Long Trạch Cảnh Thiên có thể lên ngôi thái tử, là do chiếm được sự ủng hộ của quân đội!”

Nghe được Long Trạch Cảnh Thiên tên này, Mộ Dung Thất Thất cau mày, người này có dã tâm , trước kia nàng đều biết. Chẳng qua nàng không nghĩ tới, Long Trạch Cảnh Thiên lại lợi dụng tấn công Bắc Chu quốc làm ván cầu.

“Người lãnh binh là ai?”

“Tiểu thư, Tây Kỳ quốc lãnh binh tướng lĩnh là Thượng Quan Vô Kị. . .”

Thượng Quan Vô Kị? Qua một hồi,Mộ Dung Thất Thất vô cùng yên tĩnh. Nàng cùng Thượng Quan Vô Kị là bằng hữu, cũng không muốn sau này hai người lại vì lợi ích hai nước mà đối địch. Xem ra, thiên hạ này không có bữa tiệc nào mà không tàn. Rất nhiều chuyện, đều là thân bất do kỷ.

Chẳng qua, lúc ở Bắc Chu cùng Tây kỳ, trong lúc đó Phượng Thương cùng Thượng Quan Vô Kị, Mộ Dung Thất Thất khẳng định vẫn lựa chọn người trước.

“Còn Nữ chân tộc kia thì sao? Mười năm trước, Nữ Chân tộc không phải bị Phượng Thương đánh tới đại mạc sao? Vì cái gì lần này Nữ Chân tộc lại tụ tập tại Bắc Phương?”

## 113. Chương 120 : Lời Hứa Của Minh Nguyệt Thịnh

Tam quốc đồng thời xuất thủ, dùng đầu ngón chân cũng có thể đoán được, bên trong nhất định là có âm mưu. Nhất định là có người trung gian giật dây, Tam quốc mới có thể hình thành được hiệp nghị, việc này mới có thể tiến hành cùng lúc như vậy. Tới cùng là ai đã làm ? Sự việc đến quá bất ngờ, làm cho người khác trở tay không kịp, thông tin của mọi người đều không thể tiếp tục điều tra, vốn không thể nào biết được người đứng sau là ai.

Hiện tại điều may mắn nhất là chỉ có Nam Phượng Quốc vẫn không tham gia vào trận chiến này, nếu không Bắc Chu quốc bốn phía đều chiến tranh, đến lúc đó cho dù các quan trên không hoảng hốt, thì dân chúng cũng sẽ rối loạn thành đoàn.

Đông Lỗ quốc xuất binh, là vì chuyện Hạ Vân Tích, Tây Kỳ Quốc lấy cớ là vì Nhạn Đãng sơn, như thế, lý do của Nữ Chân tộc, có phải vì chuyện rửa nhục mười năm trước không?

“Vương Phi, Nữ Chân tộc biến mất đã mười năm, lần này đột nhiên xuất hiện, nhất định có nguyên nhân. Thông tin của chúng ta đã giữ trong hai ngày điều tra gần đây , đây là tư liệu thần điều tra của Nữ Chân tộc lúc trước , thỉnh người xem qua!”

Nạp Lan Tín đã sớm chuẩn bị tốt tư liệu đưa cho Mộ Dung Thất Thất, trang giấy thật dày, cao chừng khoảng nửa người.

“Tô mi, Tố Nguyệt, các ngươi ở lại giúp ta phân loại sắp xếp, tìm ra những điểm quan trọng, có quan hệ cùng với chiến tranh lần này , tự mình liệt kê ra. Nạp Lan tín, Tây Kỳ Quốc do Ma Vực của ta hồi báo, Đông Lỗ Quốc do người Phật Sinh môn của ngươi hồi báo. Ta muốn biết toàn bộ thông tin cùng tư liệu về việc xuất binh của Đông Lỗ Quốc. Tấn Mặc sư huynh, hi vọng huynh chuẩn bị tốt đầy đủ dược liệu, Vương gia có khả năng sẽ tự mình lãnh binh!”

Mộ Dung Thất Thất an bài, làm ọi người tâm phục,một câu sau cùng, lại để ọi người hoảng sợ.

“Sư muội, Vương gia đã xác định sẽ lãnh binh sao?” Tấn Mặc cũng đoán được khả năng Phượng Thương sẽ lãnh binh, chỉ là không biết hắn sẽ đánh bên nào.

“Vương gia chưa nói, là muội đoán . Ba phía đều chiến tranh, Vương gia không thể phân thân, sẽ phải đánh một bên. Huynh trước chuẩn bị tốt, để tránh thời gian không kịp.”

“Được!” Lúc Tấn Mặc cùng Nạp Lan Tín chuẩn bị rời khỏi, Mộ Dung Thất Thất lại bổ sung thêm một câu, “Sư huynh, hành động của Minh Nguyệt Thịnh ở kinh thành, phiền huynh lưu ý ! Nam Phượng quốc tuy tạm thời không có hành động gì, nhưng không có nghĩa chúng ta có thể bình an . Muội cũng sẽ cho người của Ma Vực chú ý Nam Phượng quốc !”

“Được!” Thấy Mộ Dung Thất Thất cũng không vì Minh Nguyệt Thịnh đang ở trong Yên kinh, đối với Nam Phượng Quốc mất cảnh giác, Tấn Mặc gật đầu, “Muội yên tâm!”

Cả một đêm, Mộ Dung Thất Thất đều xem thông tin về Nữ Chân tộc .

Thông tin cho thấy, Nữ Chân tộc là một dân tộc sinh sống không ổn định, chia làm bốn Bộ Lạc lớn. Diện tích thảo nguyên ở phía bắc, Đời sống của Nữ Chân tộc cũng rất đơn giản, vào mùa hè cùng mùa xuân bọn họ lại chăn nuôi, mùa thu xuống phía nam cướp đoạt, mùa đông trở về nghỉ ngơi điều dưỡng.

Thời điểm Nhà Tần lúc trước, Nữ Chân tộc đã từng làm cho Nhà Tần một phen phải đau đầu, tuy đã từng cùng Tần quốc hòa thân, cũng từng sử dụng lương thực tơ lụa đổi lấy hoà bình ,trật tự, nhưng mà Nữ Chân Tộc không vì vậy mà trở nên yếu thế đi, ngược lại càng thêm kiêu ngạo càn quấy.

Mãi cho đến mười năm trước, Phượng Thương dẫn binh tiến vào phía bắc, xâm nhập vào thảo nguyên, cuối cùng chỉ cần một năm rưỡi, chẳng những đánh Nữ Chân tộc tan tác tơi tả, hơn nữa Khả Hãn của Nữ Chân tộc Cát Tang Cốt Hãn bị rơi đầu, Nữ Chân tộc từ đó mới biến mất ở phía bắc, mà chuyển đến sinh sống giữa đại mạc

Nhưng từ lúc đó đến bây giờ mới chỉ mười năm, mà Nữ chân tộc lại có thể tập hợp binh lực lần nữa tấn công xuống phía nam. Không có Cát Tang Cốt Hãn, chẳng lẽ là đứa con của hắn lãnh binh sao?

Lúc Phượng Thương trở lại lầu, Tô Mi cùng Tố Nguyệt đang lật xem tài liệu, còn Mộ Dung Thất Thất mệt mỏi nằm ở trên ghế nghỉ ngơi, trong tay cầm thông tin, chính mình lại ngủ.

“Xuỵt!”

Phượng Thương làm một tư thế không được lên tiếng nhìn Tô Mi cùng Tố Nguyệt, hắn tay chân nhẹ nhàng bước đến bên người của Mộ Dung Thất Thất.

Xem bộ dạng của nàng, nhất định là cực kì mệt mỏi . Phượng Thương đau lòng hôn nhẹ một cái lên trên trán của Mộ Dung Thất Thất, thật cẩn thận ôm nàng lên, đặt lên trên giường.

Vừa muốn đắp chăn lên người Mộ Dung Thất Thất, Mộ Dung Thất Thất lại thức dậy.

“Thương, Chàng đã trở lại!”

“Ân! Ta trở về thay đồ, một lát nữa vẫn phải tiến cung! Nàng trước nghỉ ngơi một chút!”

“Tốt!” Lúc này Mộ Dung Thất Thất cực kì mệt mỏi , đặc biệt muốn nghỉ ngơi, đúng lúc Phượng Thương đắp xong chăn lại cho Mộ Dung Thất Thất,ở trên đỉnh đầu của nàng đặt một nụ hôn, lúc chuẩn bị rời khỏi, Mộ Dung Thất Thất mở mắt, gọi hắn lại.

“Thương, vào mười năm trước khi chàng giết chết Cát Tang Cốt Hãn, có đứa con nào của hắn còn sót lại không?”

“Cát Tang Cốt Hãn có hai đứa con trai và một đứa gái, đứa con cả lúc mười tám tuổi, đã bị ta giết, còn đứa bé gái lúc đó mười một tuổi, thiếu chút nữa bị ta giết chết. Nếu nói về đứa trẻ nhỏ nhất, ta không nhìn thấy, lúc đó đã bị người mang đi , nghe nói đứa trẻ năm đó chỉ có sáu tuổi, hiện giờ nhất định là mười sáu tuổi .”

“Nha ——” Mộ Dung Thất Thất gật đầu, “Không có gì, thiếp chỉ nghĩ rằng nếu không có Cát Tang Cốt Hãn, ai lại có thể triệu tập được bốn Bộ Lạc lớn, lần này lãnh binh của Nữ Chân Tộc là người nào.”

“Hẳn là Tháp Cát Cổ Lệ, nữ nhi mồ côi của Cát Tang Cốt Hãn.”

“Nha?” Vốn Mộ Dung Thất Thất vẫn vô cùng mệt mỏi, lúc này nghe nói là Nữ tử lãnh binh, khi nghe đến đây lập tức hứng trí ngồi dậy, muốn Phượng Thương nói một chút về Tháp Cát Cổ Lệ.

“Tháp Cát Cổ Lệ từ nhỏ đã được nuôi như những đứa con trai khác, ba tuổi học cưỡi ngựa, năm tuổi học tập cưỡi ngựa bắn cung, bảy tuổi bắn chết bạch điêu, chín tuổi bị bắt đến giữa hoang mạc đầy những con sói trắng, là viên ngọc quý danh giá của Nữ Chân Tộc. Cát Tang Cốt Hãn đã từng nói, đứa con gái này là xuất sắc nhất trong ba đứa con của hắn. Còn nói, sau khi hắn sống được trăm tuổi, nhất định đem ngôi vị Khả Hãn vị giao cho Tháp Cát Cổ Lệ.”

Phượng Thương ngồi ở sau lưng của Mộ Dung Thất Thất, để cho nàng dựa vào mình, bàn tay to xoa bả vai cùng lưng cho Mộ Dung Thất Thất, để cho Mộ Dung Thất Thất thư giãn gân cốt.

“Nữ nhân cũng có khả năng kế thừa Khã Hãn?” Nghe Phượng Thương nói như vậy, Mộ Dung Thất Thất đối với Nữ Chân tộc cực kì tò mò. Tuy lịch sử Trung Quốc kiếp trước của nàng, cũng có Nữ Chân tộc, nhưng xem ra hai Nữ Chân Tộc này không phải là cùng một tộc!

“Nữ Chân tộc từ trước đều đã sùng bái anh hùng, Cát Tang Cốt Hãn sở dĩ có thể thống nhất bốn bộ lạc, là bởi vì tuy hắn tuổi nhỏ nhưng lại có sức lực lớn hơn người, mà con giỏi cưỡi ngựa bắn cung, dũng mãnh vô cùng. Tháp Cát Cổ Lệ so với phụ thân của nàng lợi hại hơn, tuổi còn nhỏ, danh tiếng của nàng đã vượt xa hơn cả Đại ca ở Nữ Chân tộc, có thể nói là trò giỏi hơn thầy mà thắng lợi.”

“Năm đó, nếu không phải nàng giả chết, làm cho ta mất cảnh giác, vĩnh viễn trên vùng đại lục này không có khả năng có Nữ Chân tộc .”

Phượng Thương nói , Mộ Dung Thất Thất đã theo thông tin lý giải phù hợp.

Trong khi giao chiến, Tháp Cát Cổ Lệ bị Phượng Thương làm bị thương gân cốt, hủy đi diện mạo, dứt khoát giả chết nằm trên mặt đất, thừa dịp sau khi không ai chú ý, giết một ưng kỵ binh, cướp ngựa của hắn mà trốn thoát. Tuy Phượng Thương cưỡi ngựa đuồi theo, sau đó bắn nàng một mũi tên, đúng lúc bắn trúng lưng của nàng, nhưng là cuối cùng nàng vẫn chạy thoát ra ngoài, không nghĩ tới này nữ hài tử nhỏ như vậy, thế mà vẫn còn sống trở về, lại còn tiếp nhận thế lực còn sót lại của Nữ Chân tộc trốn vào giữa đại mạc.

Không thể không nói đến, lúc nhìn những thông tin này, Mộ Dung Thất Thất trong lòng cực kì bội phục Tháp Cát Cổ Lệ. Một nữ hài tử mười tuổi, vậy mà có thể mạnh mẽ ,cứng cỏi như vậy, có nghị lực như thế, xem ra, nàng là một kẻ thù cường đại.

“Thương, lãnh binh Nữ Chân tộc nếu thật sự là Tháp Cát Cổ Lệ , e rằng chính là nàng muốn báo thù rửa hận . Chẳng qua là, hiện tại là mùa xuân, vào mùa xuân thì bọn họ đều bắt đầu sinh đẻ, là lúc cho ngựa ăn. Vì sao không đợi đến lúc mùa thu ngựa trở nên cường tráng khoẻ mạnh mới tiến xuống phía nam, tiếp tục cướp bọc sạch sẽ, mùa đông trở về sinh sống, đây không phải là những thói quen của bọn họ sao? Hiện tại mùa xuân tiến về phía nam, chẳng phải là đối với bọn họ rất bất lợi sao?”

Mộ Dung Thất Thất liên tiếp hỏi nhiều vấn đề nhu vậy, Phượng Thương nhẹ giọng cười, xem ra nàng đã thấy những thông tin này.

Nhiều thông tin như vậy, khẳng định phải nhìn cả một đêm!Tiểu nữ nhân này thật sự là không hiểu phải chiếu cố chính bản thân mình sao ! Chẳng qua là, nàng có thể nhìn thấy chỗ mấu chốt ,làm cho Phượng Thương rất có cảm giác đối với hắn nàng như một người bạn đồng hành. Nữ tử tầm thường, chỉ biết dưới cùng một mái nhà sinh sự với nhau. Nữ nhân của hắn lại biết nhiều như vậy, có thể có được nữ nhân như thế làm bạn, thật sự là vô cùng may mắn!

Nghĩ vậy, âm thanh Phượng Thương cũng càng thêm ôn nhu, “Nương tử, vào mùa xuân họ bỏ qua thời gian chăn ngựa để tiến về phía Nam, khả năng cũng chỉ có hai nguyên nhân. Một, Tháp Cát Cổ Lệ sốt ruột vì phụ thân của nàng mà báo thù, cho nên bỏ qua những thói quen này; Thứ hai là. . . . . .”

“Khả năng thứ hai nhất định là tuyệt đối nắm chắc phần thắng! nhất định là có người liên lạc cùng Tháp Cát Cổ Lệ , quy định thời gian tam quốc cùng tiến công, làm cho ban đầu chúng ta gặp khó khăn, ứng phó không nổi, như thế tỷ lệ thắng của nàng sẽ cao lên rất nhiều!”

“Thông minh!” Phượng thương điểm nhẹ vào mũi của Mộ Dung Thất Thất, “Nương tử trái lại có thể đem đều ta đang nghĩ mà nói ra !”

“Thương, nếu thật sự là khả năng thứ hai, người liên lạc trung gian này thật đúng là lợi hại! Vừa lúc chọn Long Trạch Cảnh Thiên lên làm thái tử muốn báo thù cho Hạ Vân Tích, muốn tạo lập vững thế lực chính trị, lại chọn thời điểm lúc muốn Cổ Tháp nghỉ ngơi lấy sức mà báo thù cho phụ thân của nàng. . . . . . Thương, chàng nói người này sẽ là ai chứ ? Khả năng là Di Sa sao?”

“Không có khả năng.”

Phượng thương lắc lắc đầu, “Nếu như, Di Sa là Liên Sinh, hắn đang một lòng một dạ mà tìm kiếm nàng. Chiến tranh xảy ra đối với hắn cũng không có bất kỳ lợi ích gì, hắn cũng không có thời gian cùng cơ hội mà làm những việc này. Huống chi hiện tại hắn đang ở Yên kinh, nếu sau lưng hắn là người liên lạc như vậy , hắn hẳn không để cho chính mình đi vào chỗ nguy hiểm. Mà chúng ta còn để ý hắn thời gian lâu như vậy, nếu thật hắn có gì khác thường, chúng ta đã sớm phát hiện ra rồi.”

Phượng thương phân tích vô cùng có đạo lý, Mộ Dung Thất Thất sau khi nghe gật đầu, “Chẳng qua là nếu không phải là Di Sa, thiếp thật sự nghĩ cuối cùng ai có thể đối với Bắc Chu Quốc thù hận như vậy——”

Thấy Mộ Dung Thất Thất cau mày , Phượng Thương dùng tay xoa nhẹ lên mày của nàng, “Nương tử, trước tiên đừng nghĩ nhiều như vậy! Việc này hãy giao cho ta, điều nàng phải làm hiện tại, là đi ngủ cho tốt! Ngày hôm qua một đêm không nghỉ ngơi, ta còn muốn đánh vào cái mông của nàng! Hiện tại sắp làm mẫu thân rồi , vẫn không chiếu cố được cho bản thân mình. Nàng không vì mình mà suy xét, cũng cần phải nghĩ cho con của chúng ta !”

Nghe Phượng Thương nói xong, Mộ Dung Thất Thất xấu hổ nở nụ cười, nàng luôn luôn vội vàng như vậy, đã quên chính mình đang mang thai, khó trách lại mệt mỏi như vậy!

“Tốt! Thiếp nghe lời chàng!” Mộ Dung Thất Thất hôn lên khoé môi của Phượng Thương một chút, “Thiếp cùng cục cưng chờ chàng trở về!”

“Ngoan! Ta chờ nàng ngủ rồi mới vào cung!” Phượng thương đỡ Mộ Dung Thất Thất nằm xuống, đem chăn đắp lại cho nàng, bàn tay to của hắn nhẹ nhàng mà vỗ, như là đang dỗ trẻ con đi ngủ. Không biết là do Mộ Dung Thất Thất quá mệt mỏi, hay là bởi vì bàn tay thôi miên của Phượng Thương, không đầy một lát, Mộ Dung Thất Thất liền ngủ say .

Nhìn khuôn mặt của Mộ Dung Thất Thất có vẻ yên tĩnh, trong lòng Phượng Thương ấm áp, có thê nhi cảm giác thật tốt!

Hắn chậm rãi buông rèm giường xuống, đi tới bên người Tô Mi cùng Tố Nguyệt, “Các ngươi cũng chịu đựng cả một đêm rồi, trước tiên đi xuống nghỉ ngơi một lúc đi! Chắc là đã mệt lắm rồi!”

“Dạ!” Tô mi cùng Tố Nguyệt đứng lên, Phượng Thương đi theo cùng Phượng Thương, lùi ra ngoài.

Đóng cửa phòng lại, gọi tô mi lại, Tố Nguyệt biết cô gia có chuyện muốn nói cùng Tô Mi, nàng rời khỏi lầu trước.

“Tô Mi, hôn sự của ngươi và A khang có lẽ sẽ bị ảnh hưởng của chiến tranh.Ý của A Khang là hôn sự của các ngươi trước phải lùi lại , hoãn lại một thời gian, sau khi chiến tranh kết thúc sẽ tổ chức đại hôn. Ngươi xem có được không?”

Lời này, Phượng Thương nói ra cực kỳ khó khăn, Hoàn Nhan Khang không cách nào đối mặt với Tô Mi ,đành phải nhờ Phượng Thương thuyết phục.

Vừa nghe là ý của Hoàn Nhan Khang , Tô Mi cũng không nghĩ nhiều, “Vương gia, người nói với chàng, thần nguyện ý chờ chàng! Nếu chàng muốn lên chiến trường, thần cũng nguyện ý đi theo chàng!”

“Tốt ——” Phượng Thương gật đầu.

Chờ hắn tiến cung, Hoàn Nhan Khang lập tức kéo Phượng Thương qua một bên, “Biểu ca, chuyện như thế nào rồi ? Tiểu Mi có đáp ứng hoãn lại hôn sự hay không?”

“Tiểu tử ngươi mệnh thật tốt, nàng chẳng những đồng ý hoãn lại hôn sự, còn nói nếu ngươi ra chiến trường, nàng nguyện ý theo giúp ngươi!”

Vừa nghe phượng thương nói, Hoàn Nhan Khang suýt tý nữa khóc lên, “Biểu ca, không phải đâu! Ta chính là sợ lên chiến trường , vạn nhất. . . . . . Ta sợ chậm trễ, cho nên mới lùi lại hôn sự. Huynh nói như thế nào, lại trở thành nàng theo giúp ta lên chiến trường !”

Ý của Hoàn Nhan Khang , Phượng Thương biết. Trên chiến trường đao kiếm đều không có mắt, Hoàn Nhan Khang lo lắng nếu mình xuất hiện việc ngoài ý muốn, nếu có cái gì không hay xảy ra, với tính cách của Tô Mi, nhất định sẽ không tái giá , vậy sẽ làm liên luỵ nàng. Cho nên, Hoàn Nhan Khang vốn rất mong chờ hôn sự này, đêm qua rất khó khăn đưa ra quyết định, lùi lại hôn sự này.

“A Khang, đối với tính cách của Tô Mi ngươi nên hiểu biết. Chẳng lẽ ngươi muốn bỏ nàng qua một bên , chính mình nhận lấy toàn bộ, bao gồm ngay cả khả năng có thể chết? Như vậy, nàng nhất định sẽ hận ngươi. Nếu như phải lo lắng về những việc này, chi bằng suy nghĩ làm như thế nào để lãnh binh, phải làm sao để đánh thắng, phải làm sao để toàn thắng trở về.”

Phượng Thương nói như vậy, Hoàn Nhan Khang cười khổ một tiếng, “Biểu ca, ta và huynh không giống nhau, huynh là Chiến thần, danh tiếng của huynh đối với bọn họ, trong lòng bọn họ đều hoảng sợ. Ta võ nghệ không bằng huynh, lại chưa bao giờ tham gia vào chiến trường. Ta sợ xuất hiện việc gì, Tiểu Mi sẽ không xuất giá. Mà nếu đổi lại là huynh, huynh sẽ mang biểu tẩu lên chiến trường sao?”

“Ta sẽ ——” Phượng Thương trả lời làm cho Hoàn Nhan Khang bất ngờ “A Khang, nếu nương tử kiên trì muốn đi theo bên cạnh ta, ta sẽ đem nàng theo. Cách làm ột nữ nhân có thể an tâm hay không , không phải là để cho nàng ở phía sau mà lo lắng, nàng sẽ doạ chính bản thân mình, mà là để nàng bên cạnh ngươi,dốc hết lòng mà bảo vệ nàng. Ngươi tin hay không, nếu nương tử ở bên cạnh ta, sức chiến đấu của ta sẽ tăng lên gấp bội.”

“Bởi vì ta có thê tử cùng cục cưng bên cạnh, ta nhất định phải dốc hết sức để chiến thắng, nhất định phải bảo hộ bọn họ tốt nhất! A Khang, nữ nhân của chúng ta, cũng không phải là những nữ nhân tầm thường, ngươi đừng xem các nàng yếu ớt như vậy, chỉ biết làm cho ngươi cảm thấy yêu mến, đó là điều đặc biệt sai lầm .”

Phượng Thương nói, đánh thức tên đầu gỗ Hoàn Nhan Khang. Đúng vậy ! Tô mi làm sao có thể giống như những nữ nhân tầm thường! Xem ra hắn quá mức hoảng loạn, hắn lại đem chính mình trở nên hồ đồ rồi.

Chẳng qua,mang theo Tô Mi bên cạnh, hắn lại chưa cùng Tô Mi thành hôn. Dù sao, Hoàn Nhan Khang không có phần chắc chắn cùng tự tin giống như Phượng Thương. Hắn vẫn muốn vì Tô Mi mà chừa một con đường lui cho nàng.

“Biểu ca, ta đã hiểu! Đi thôi, tất cả mọi người đang đợi huynh!”

Trong phủ Nhiếp Chính vương , Mộ Dung Thất Thất ngủ thẳng tới buổi chiều mới tỉnh lại,thời gian cơm trưa qua không bao lâu, Tố Nguyệt nói Minh Nguyệt Thịnh tới gặp nàng, Mộ Dung Thất Thất vội vàng cho Tố Nguyệt mời Minh Nguyệt Thịnh tiến vào.

Chờ đến khi Minh Nguyệt thịnh tiến vào, nhìn thấy Mộ Dung Thất Thất không có việc gì, hắn mới yên tâm. Chuyện Bắc Chu quốc bị Đông Lỗ, Tây Kỳ, Nữ Chân đánh bất ngờ, Minh Nguyệt Thịnh cũng vừa mới biết tin tức, lo lắng cho Mộ Dung Thất Thất, Minh Nguyệt Thịnh liền chạy sang đây.

“Minh Nguyệt, ngươi như thế nào lại sang đây ?” Mộ Dung Thất Thất mời Minh Nguyệt thịnh ngồi xuống, kêu Tô Mi dâng trà.

“Ta nghe nói chuyện tam quốc xuất binh , lo lắng phía bên ngươi, sang đây để nhìn xem. Vốn cực kỳ lo lắng cho ngươi, nhưng hiện tại nhìn ngươi tinh thần khá tốt, ta an tâm rồi !”

Thời điểm lúc Minh Nguyệt Thịnh nói chuyện , Mộ Dung Thất Thất liên tục xuất hiện vẻ mặt mỉm cười , chờ hắn đem hết lời nói ra, Mộ Dung Thất Thất phất phất tay, để Tô Mi cùng Tố Nguyệt lui ra, chỉ còn lại hai người bọn họ.

“Thất Thất nàng như vậy có phải nên nói ra suy nghĩ của mình hay không?” Minh Nguyệt thịnh là hạng người thông minh như thế nào, lại không biết mục đích Mộ Dung Thất Thất cho người lui ra ngoài .”Nàng không phải muốn hỏi ta, Nam Phượng quốc có tham dự vào chuyện này hay không?”

“Minh Nguyệt, ngươi gần như đi guốc trong bụng ta .” Mộ Dung Thất Thất cười đem nước trà trong chén Minh Nguyệt thịnh xoay tròn, “Không sai! Ta xưa nay thích thẳng thắn, không thích lòng vòng quanh co. Ta chính là muốn biết, có người tìm ngươi liên thủ hay không? Ngươi nghĩ như thế nào !”

Mộ Dung Thất Thất trực tiếp như vậy, trái lại cũng gần giống với tính cách của Minh Nguyệt Thịnh, “Nếu ta nói, đã từng có người tìm đến Nam Phượng quốc, nhưng ta không đáp ứng, cũng sẽ không đáp ứng, nàng có nguyện ý tin ta hay không?”

“Tin.” Mộ Dung Thất Thất không chút do dự gật đầu, ngược lại làm cho Minh Nguyệt Thịnh kinh ngạc, “Thất Thất, nàng vì sao tín nhiệm ta như vậy?”

“Bởi vì ánh mắt của ngươi không biết nói dối!” Kỳ thật, Mộ Dung Thất Thất muốn nói “Bởi vì ngươi yêu ta” , chỉ là lời này nàng cũng không nói ra miệng.

Cách Nam nhân yêu nữ nhân có rất nhiều loại, giống như Liên Sinh, yêu Y Liên, nhất định phải tìm được nàng, nếu không chiếm được tình nguyện dù mất cả chì lẫn chài cũng sẽ không để cho đối phương cảm thấy dễ chịu. giống như Long Trạch Cảnh Thiên, tình yêu của hắn mang theo quá nhiều mục đích và lợi ích, có thể hắn một hồi như vậy, lúc khác như vậy, mà quan trọng là chính hắn có cần điều đó hay không thôi. Còn như Minh Nguyệt thịnh, tình yêu của hắn là giúp đỡ cho người hắn yêu, ta yêu ngươi, không liên quan tới ngươi, xem ra tình yêu trong sáng của Minh Nguyệt Thịnh, là thành toàn cho người hắn yêu.

Hắn hi vọng Mộ Dung Thất Thất có thể hạnh phúc, cho dù hắn chỉ đứng có thể đứng từ xa để nhìn, chỉ cần nàng hạnh phúc, hắn sẽ vui vẻ. Nam nhân như vậy , tình yêu khoan dung như vậy, lại làm sao có thể thừa dịp mà phá hoại hạnh phúc của nàng!

Minh Nguyệt Thịnh đối diện với Mộ Dung Thất Thất, nghĩ đến câu nói kia của nàng “Ánh mắt của ngươi không biết nói dối” , làm cho Minh Nguyệt thịnh có khí phách cũng bị kích động muốn rơi lệ . Nàng tín nhiệm hắn như vậy, làm cho hắn cảm thấy vô cùng tự hào. Nữ nhân này, làm cho người ta không tự chủ được mà bị nàng hấp dẫn, cam tâm tình nguyện phục vụ cho nàng. . . . . .

“Cám ơn ——” Minh Nguyệt Thịnh nhìn Mộ Dung Thất Thất cười.”Cám ơn sự tín nhiệm của nàng!”

“Tuy ta không ở Nam Phượng quốc, nhưng mà có người đã từng đến Nam Phượng quốc, đề cập qua chuyện liên thủ. Chẳng qua là người của ta không đáp ứng.”

“Người kia là ai?” Điều hiện tại mà Mộ Dung Thất Thất muốn biết nhất là người đứng sau màn này là ai, vì sao phải đối phó Bắc Chu quốc như vậy. Chẳng qua đối với vấn đề này của nàng, Minh Nguyệt Thịnh khẳng định cũng không biết đáp án, “Ta không có ở bổn quốc, người nọ lúc sau liền rời khỏi. Ta cũng không biết sau lưng lại có bí mật như vậy, lúc biết tam quốc xuất binh, ta đã truyền lệnh trở về, để cho bọn họ trở về thăm dò người bí ẩn đằng sau màn này là ai .”

Minh Nguyệt Thịnh nói như vậy, Mộ Dung Thất Thất gật đầu. Hiện tại đi thăm dò lúc này, khả năng là sẽ tìm không được . Chẳng qua chỉ cần có hi vọng, nàng không muốn buông tha. Nghĩ như vậy một lúc, Mộ Dung Thất Thất cười, hai mắt như một vì sao sáng loé ra “Minh Nguyệt, ngươi có hứng thú hay không, cùng nhau làm một việc mua bán?”

Mộ Dung Thất Thất nhìn Minh Nguyệt Thịnh trước mặt, đều ình là người làm ăn, lúc này nàng đề nghị việc buôn bán, Minh Nguyệt Thịnh biết ý định này cùng chiến tranh có liên quan, thấy nàng hưng trí bừng bừng như vậy, nhất định là phát sinh việc tốt .

“Nói đi, ta muốn thử xem có lợi hay không!”

“Ha ha, khẳng định kiếm thật nhiều vàng bạc cho ngươi!”

Mộ Dung Thất Thất bày bản đồ ra, đặt ở trước mặt của Minh Nguyệt thịnh, “Nơi này là Đông Lỗ Quốc, nơi này là Tây Kỳ Quốc , bên này là Nữ Chân. Nếu tam quốc đồng thời tiến công, khẳng định là có người ở sau lưng giật dây, bằng không sẽ không trùng hợp như vậy được. Hiện giờ, bất luận Đông Lỗ quốc hay là Tây Kỳ Quốc , điểm quan trọng của bọn họ đều là Bắc Chu của chúng ta, như thế ——”

Mộ Dung Thất Thất đặt tay ở nơi Nam Phượng quốc giáp cùng với Đông Lỗ cùng Tây Kỳ Quốc ,vẽ lên hai đường mũi tên tấn công .”Lấy Bắc Chu quốc của ta làm mồi, hấp dẫn đại bộ phận quân lực của bọn họ, nhưng Nam Phượng quốc của các ngươi, lại có khả năng thừa dịp mà vào phá huỷ, đánh bọn họ trở tay không kịp! Tin tưởng bất luận là đông Lỗ quốc, hay là Tây Kỳ Quốc , đều sẽ không dự đoán được Nam Phượng quốc sẽ tham gia vào chuyện này, lại càng không dự đoán được ngươi đột nhiên xuất binh.”

Mộ Dung Thất Thất đưa ra đề nghị này,làm Minh Nguyệt Thịnh chết đứng tại chổ, vốn nàng nói việc buôn bán, chính là cái này! Việc mua bán này chính xác thật là một việc rất tốt.

“Minh Nguyệt, không bằng, chúng ta đem đại lục này bố trí lại một chút đi! Thiên hạ chỉ chia ra bốn nước lớn nhỏ như vậy, thật sự là có phần không đủ sinh sống, không bằng, về sau thiên hạ chỉ có Bắc Chu cùng Nam Phượng hai nước, ngươi thấy như thế nào? !”

Lúc này, Minh Nguyệt Thịnh vô cùng kinh ngạc. Thiên hạ phân thành hai nước, nữ nhân này vậy mà có thể dễ dàng nói ra những lời này, nàng cho tới cùng có hiểu hay không, như vậy sẽ vén lên một màn kinh thiên động địa!Đối với cục diện thiên hạ này,câu nói đầu tiên của Mộ Dung Thất Thất có thể thâu tóm toàn bộ cục diện, nàng là người vô cùng cẩn trọng, lại là nữ nhân mạnh mẽ cao ngất!

“Minh Nguyệt, Minh Nguyệt ——”

Thấy Minh Nguyệt Thịnh không nói lời nào, Mộ Dung Thất Thất tiếp tục nói tiếp, “Nếu ngươi cảm thấy chia ra hai đường, tấn công vào Đông Lỗ Quốc cùng Tây Kỳ Quốc, lại làm cho binh lực của Nam Phượng Quốc bị phân tán, không đạt được hiệu quả. Không bằng giữa Tây Kỳ Quốc cùng Đông Lỗ Quốc ngươi có thể tuỳ tiện chọn một nước, đến lúc đó bên ta trước tiên thu hút đối phương, chờ đại binh lực của bọn họ bị bên ta điều khiển, ngươi thừa dịp nắm lấy mà hành động, ngươi xem như thế nào? !”

Lúc này trong lòng Minh Nguyệt Thịnh trừ bỏ thán phục, vẫn là thán phục. Thiên hạ này vì sao lại có nữ tử như Mộ Dung Thất Thất? Vô luận là chia ra hai đường, sau cùng nàng nói hết sức chuyên chú, chỉ cần đối phó với một nước, những điều này cần người lãnh binh lâu năm mới có thể suy nghĩ ra được, vì sao một tiểu thư khuê các như Mộ Dung Thất Thất lại có thể nghĩ ra được điều này?

“Thất Thất, nàng thật sự là làm cho ta cảm thấy bất ngờ.”

Qua rất lâu sau, Minh Nguyệt Thịnh mới biểu hiện sự cảm thán đối với nàng như vậy. Chắc là bởi vì nữ nhân này một mặt không giống nữ nhân bình thương thường , mới có thể hấp dẫn hắn sâu sắc như vậy, làm cho hắn cam tâm tình nguyện vì nàng mà làm bất cứ chuyện gì. Nữ tử như vậy, trời sinh trở thành một nữ vương, làm cho người khác không thể không khâm phục dưới chân nàng.

Minh Nguyệt Thịnh có chút hối hận, hối hận chính mình không sớm một chút phát hiện của Mộ Dung Thất Thất quý giá như vậy, để cho Phượng Thương một bước đoạt trước. Nhưng hắn lại cực kỳ may mắn, may mắn chính mình có thể nhìn thấy một mặt tốt đẹp của nàng như vậy! Nếu hắn lúc trước chọn cách thức cực đoan mà đoạt lấy, chỉ sợ nữ nhân này vĩnh viển cũng không muốn mở lòng cùng hắn, cũng sẽ không để hắn có thể thấy được một mặt tốt đẹp của nàng như vậy.

Vốn bất hạnh cùng hạnh phúc lại giống nhau như vậy. Tuy, hắn không thể cùng nàng bên nhau mãi mãi, nàng chỉ đối xử với hắn như là bạn tốt , có thể lấy một danh phận khác ở cùng nàng,nhìn thấy nàng toả sáng mê người, cũng là một loại hạnh phúc a!

“Thất Thất, nàng vừa rồi mới nói , chẳng lẽ là nàng đã cùng Nhiếp Chính vương thảo luận qua sao?”

“Không có.” Mộ Dung Thất Thất lắc đầu, “Chàng bề bộn nhiều việc, ta không kịp nói cho chàng biết, cho nên trước tiên nói cho ngươi biết. Minh Nguyệt, ngươi cảm thấy được đề nghị của ta như thế nào? Chúng ta liên thủ như làm một việc mua bán lớn, như thế nào có được hay không?”

Minh Nguyệt Thịnh trước còn nghĩ rằng những đề nghị này là ý của Phượng Thương, lúc này vô cùng thông suốt, ý nghĩ này là của chính Mộ Dung Thất Thất. Nghĩ đến việc nàng trước tiên nên bàn luận cùng Phượng Thương, mà lúc này nàng lại tìm hắn thương lượng trước tiên, sự tín nhiệm vô điều kiện này, làm cho hắn cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

“Tốt!” Minh Nguyệt thịnh cầm một cây bút, chỉ vào bản đồ, “Nàng đã nói hai nước Đông Lỗ cùng Tây Kỳ tùy ý ta chọn lựa, như thế ta chọn Tây Kỳ Quốc .”

Việc Minh Nguyệt thịnh chọn Tây Kỳ Quốc , Mộ Dung Thất Thất vốn dĩ có thể lý giải. Minh Nguyệt Thịnh đã ở Tây kỳ quốc làm con tin nhiều năm như vậy, bị những người này đùa cợt, lúc này đúng là lúc để hắn có thể báo thù rửa hận.

Minh Nguyệt thịnh mới vừa đăng cơ không bao lâu, rất nhiều người đều cho rằng nội bộ phận của Nam Phượng Quốc đều không ổn định, cho rằng lúc này vị tân hoàng đế vì chuyện nội bộ phận mà bận rộn, không có tâm tư mà bận tâm việc khác. Lúc này vừa đúng lúc thừa dịp lợi dụng sự khinh thường đối phương của bọn họ, đánh cho bọn họ trở tay không kịp!

Nếu Nam Phượng quốc xuất chiến, đối với bản thân của Minh Nguyệt thịnh tương đối có lợi. Thứ nhất, khả năng sẽ dập tắt được việc nội bộ xảy ra mâu thuẫn, để dân chúng cả nước đều đã đồng lòng chống địch; Thứ hai,có thể làm sáng tỏ những thế lực đang ẩn nấu trong nước, Nam Phượng Quốc lãnh binh giết địch, những người phản đối trong nước sẽ bắt đầu hành động, vừa đúng lúc có thể mượn cơ hội này diệt sạch bọn họ, coi như trừ khử những mầm tai vạ cho đất nước.

Sau khi Mộ Dung Thất Thất đem những điều này phân tích cho Minh Nguyệt Thịnh, Minh Nguyệt Thịnh liên tục than thở hai tiếng, “Phượng thương có được nữ nhân như nàng như vậy, thật sự kiếp trước hắn đã tu được bao nhiêu phúc khí rồi! Hai người các nàng phu thê đồng lòng như vậy, chỉ sợ là thiên hạ không ai có thể địch nổi ! Xem ra, ta lựa chọn làm bạn hữu của hai người thật là một quyết định sáng suốt.”

Phượng thương vốn lãnh binh như thần, hiện tại lại có thêm Mộ Dung Thất Thất mưu trí như vậy, hai người liên thủ, đừng nói Đông Lỗ Quốc cùng Tây Kỳ Quốc , bọn họ nếu muốn đoạt cả thiên hạ này, điều này có khả năng nhất định sẽ thành công.

“Ha ha, Minh Nguyệt, ta là bằng hữu của ngươi, nhất định sẽ cùng nhau hoà bình, nếu là kẻ thù của ta, ta trước giờ chưa bao giờ lưu tình.” Khuôn mặt tươi cười của Mộ Dung Thất Thất, Minh Nguyệt Thịnh nhìn ngẩn ra. Đã bỏ lỡ vầng thái dương này, hắn sẽ không bỏ lỡ cả ánh trăng cùng vì sao một lần nữa . Bỏ lỡ tình yêu này, cũng không được bỏ qua làm bằng hữu cùng nàng.

“Ta cảm thấy chính mình thật sáng suốt, không có đứng đối lập cùng hai người.”

Những lời này là xuất phát từ trong lòng của Minh Nguyệt Thịnh.”Nếu như theo lời nàng nói, đại lục chỉ có hai nước Bắc Chu cùng Nam phượng, chính xác điều này rất đáng được mong đợi. Như thế, ta hi vọng chúng ta hợp tác vui vẻ! Tin tưởng không lâu trong tương lai, những lời nàng nói có thể thực hiện được !”

Minh Nguyệt Thịnh nói như vậy, Mộ Dung Thất Thất biết hắn chấp nhận ý nghĩ của mình. Tuy nàng nói chính xác là hợp tác, nhưng người thông minh làm sao lại không hiểu, nàng muốn sự giúp đỡ từ bên ngoài của Minh Nguyệt Thịnh! Bắc Chu ba phương đều phải chống địch, nếu chia ra ba đường, cho dù Phượng Thương có lãnh binh, sức chiến đấu nhất định sẽ suy yếu rất lớn.

Nếu thương tổn mười ngón tay,chi bằng cắt đứt đi một ngón. Nếu bị ba nước giam giữ, chi bằng liên thủ cùng Minh Nguyệt Thịnh, mời hắn xuất binh, giảm bớt áp lực cho Bắc Chu Quốc. Nói thẳng ra, đây là Minh Nguyệt Thịnh ra đây giúp đỡ bọn họ.

## 114. Chương 121 : Phượng Tà Trở Về

Minh Nguyệt thịnh là người thông minh, làm sao lại không biết nguyên nhân bên trong của việc này! Nhưng mà hắn trực tiếp đáp ứng như vậy, Mộ Dung Thất Thất không biết nên cảm tạ người nam nhân trước mắt này như thế nào, chỉ có thể nói ra lời cảm ơn từ đáy lòng: “Minh Nguyệt, cám ơn ngươi!”

“Nàng đừng nghĩ ta vĩ đại như vậy!” Nhìn ra ý nghĩ của Mộ Dung Thất Thất, Minh Nguyệt Thịnh lười biếng cười, khóe miệng nhếch lên: “Ta chẳng qua muốn báo thù rửa hận, ta muốn trả lại nỗi sỉ nhục mà ta đã nhận cho Tây Kỳ Quốc thôi! Hơn nữa, ngộ nhỡ ta khoanh tay đứng nhìn, Bắc Chu quốc bị ba nước chia cắt, vậy kế tiếp hẳn là bọn họ sẽ nhắm vào Nam Phượng Quốc, ta đây chỉ phòng ngừa chu đáo, lo lắng cho tương lai của mình.”

Minh Nguyệt thịnh nói một câu này, phủi sạch tâm ý của nàng không còn một mảnh, hắn lấy cớ như vậy, Mộ Dung Thất Thất làm sao lại không hiểu, chẳng qua có một vài việc không cần nói quá rõ ràng, cứ như vậy đi!

“Vô luận như thế nào, ta nợ ngươi một nhân tình, về sau ngươi có cần cái gì, cứ việc mở miệng!”

“Hiện tại ta đây có thể mở miệng chứ?” Minh Nguyệt Thịnh tiến tới gần phía trước, nhìn chăm chú vào khuôn mặt nhỏ nhắn Mộ Dung Thất Thất, “Có thể tặng cho ta hài tử đầu tiên của nàng hay không? Ý của ta là, để cho nó nhận ta lằm nghĩa phụ. Ta vô cùng yêu thích tiểu hài tử!”

“Được!” Mộ Dung Thất Thất không hề nghĩ ngợi, đáp ứng yêu cầu của Minh Nguyệt Thịnh.

Nghe xong lời này, Minh Nguyệt Thịnh ngược lại cảm tạ Mộ Dung Thất Thất: “Cám ơn!”

Bên này Mộ Dung Thất Thất cùng Minh Nguyệt Thịnh đạt thành hiệp nghị về việc xuất binh của Nam Phượng Quốc,bên kia, Di Sa vô cùng tức giận.

“Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Vì lí do gì mà Đông Lỗ quốc đột nhiên xuất binh?”

Sau khi biết được Đông Lỗ, Tây Kỳ cùng Nữ Chân tộc ba phía đồng loạt xuất binh, Di Sa vô cùng có cảm giác như bị lường gạt. Đông Lỗ quốc xuất binh? Ai cho họ cái gan đó? Nếu như thật sự là xuất binh, Đông Lỗ quốc nhất định xin giúp đỡ của Bồng Lai đảo, nhưng mà hắn ở đây lại không nhận được chút tin tức nào về việc này, vậy người nào tự chủ trương giúp đỡ Đông Lỗ Quốc?

Già Lam lúc này cũng cau mày, đây là lần đầu tiên hắn đến phòng của Di Sa sau khi xảy ra mâu thuẫn giữa hai người, Đông Lỗ Qước xuất binh, thật sự là làm cho người khác bất ngờ.

Đông Lỗ quốc xưa nay luôn dĩ hòa vi quý\*, có việc gì đều lựa chọn nhẫn nại, bình thường mềm mại giống như một quả hồng, lần này thế mà lại có dũng khí như vậy, rốt cuộc là vì duyên cớ nào? Vì muốn báo thù cho Hạ Vân Tích? Hạ Tiến bình thường vốn yếu đuối, cho dù có sủng ái Hạ Vân Tích đến cỡ nào, cũng sẽ không vì Hạ Vân Tích mà đi đắc tội Bắc Chu quốc- nước đứng đầu trong bốn nước, lại càng không có cái gan này. Vậy suy cho cùng, trong khoảng thời gian này đã xảy ra chuyện gì? (\*1 quan niệm của đạo nho, tạm hiểu là:”Hãy lấy sự hòa hợp với nhau làm trọng” )

“Hạ Tuyết, vẫn không có tin tức truyền đến từ Đông Lỗ Quốc?”

“Công tử, vẫn không có.” Hạ Tuyết lắc đầu. Theo lý thường mà nói, việc Đông Lỗ Quốc xuất binh, đệ tử Bồng Lai đảo tại Đông Lỗ Quốc nhất định phải truyền tin đến đây, nhưng mà đến khi chiến tranh đã bùng nổ, bọn họ vẫn chưa nhận được tin báo, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

“Ta đã biết.”

Trầm mặc một hồi lâu, Di Sa u u mở miệng, “Nhất định là do Độ Nhất giở trò quỷ!”

Độ Nhất, nhị đệ tử của Thái Hư chân nhân ở Bồng Lai đảo, từ trước đến nay vốn bất hòa với Di Sa, từ nhỏ đã thích cùng Di Sa phân tài cao thấp, vô cùng bất mãn đối với việc để Di Sa tiếp quản Bồng Lai Đảo.

“Lần này, Đông Lỗ Quốc dám xuất binh, nhất định là do Độ Nhất giật dây!”

“Đại sư huynh, có nên ngăn cản bọn họ hay không?” Nghĩ đến từng việc từ trước đến nay Độ Nhất luôn đối nghịch với Di Sa, Già Lam có vài phần tin tưởng với lời nói của Di Sa.

“Vô dụng thôi!” Di Sa lắc đầu, lộ ra một nụ cười ngây ngô: “Già Lam, ngươi vẫn không rõ sao! Chúng ta không thu được bất kỳ tin tức gì, nói rõ ra là đệ tử Bồng Lai ở Đông Lỗ Quốc hoặc là bị Độ Nhất mua chuộc, hoặc là bị Độ Nhất chế phục\*,những gì chúng ta nói, Hạ Tiến nhất định sẽ không nghe.” (\*bắt phục tùng)

Di Sa phân tích rất có đạo lý, Già Lam cũng tán thành lời nói của hắn:”Sư huynh, Độ Nhất luôn bất mãn đối với huynh, nếu hắn đã khống chế đệ tử, hơn nữa giật dây việc xuất binh của Đông Lỗ Quốc, chúng ta nên làm như thế nào?”

“Đi về trước.”

“Ngăn cản Đông Lỗ Quốc xuất binh?”

“Không –” Di Sa lắc đầu.”Hạ Tiến không nghe lời, nhất định phải để cho hắn nếm chút khổ sở. Nghe lời Độ Nhất, để Di Sa ta ở chỗ nào? Nếu hắn quy phục Độ Nhất, vậy để cho hắn tổn thất một chút binh mã rồi hãy nói! Chờ hắn bị đánh bại, tự nhiên sẽ đến cầu ta!”

Nghe Di Sa nói muốn trở về Đông Lỗ Quốc, Hạ Tuyết vẫn người là cao hứng nhất .”Công tử, không tìm Y Liên tiểu thư sao?”

Nghe trong âm thanh của Hạ Tuyết lộ ra vui sướng, Di Sa liếc nàng một cái, làm Hạ Tuyết sợ tới mức cả kinh, vội vàng cúi đầu.”Bắc Chu bị địch tấn công ba phía, người nào còn có tâm tình làm chuyện khác….”

Ý nghĩa trong lời nói của Hạ Tuyệt là, hiện tại Bắc Chu Quốc nhất định sẽ chú ý đến việc đánh trận , hôn sự của Hoàn Nhan Khang cùng Tô Mi khẳng định sẽ bị kéo dài vô thời hạn. Hắn còn rất nhiều cơ hội có thể thấy Tô Mi, hà tất vội vã vào lúc này ! Thừa nước đục thả câu là tốt, nhưng chẳng may không mò được cá, lại khiến một thân hôi tanh, vẫn là không tốt.

Hậu thuẫn của hắn là Bồng Lai đảo. Hiện tại Độ Nhất đoạt quyền của hắn, chính là muốn làm lung lay nền tảng của hắn. So với việc tìm kiếm Y Liên, ổn định nền tảng, bảo vệ lợi ích của mình mới là điều quan trọng nhất. Không có bối cảnh mạnh mẽ, dù hắn tìm được Y Liên, cũng không có năng lực làm cho nàng có thể hạnh phúc!

Lại nghe được tên “Y Liên” này, Già Lam nhịn không được hỏi ra miệng, “Di Sa, Y Liên là ai? Vì sao ngươi nhất quyết tìm được nàng? Chúng ta biết nàng sao? cho tới bây giờ ta nhớ rõ trên Bồng Lai đảo đều không có người nào tên là Y Liên.”

Vấn đề của Già Lam, Di Sa không trả lời, cũng không muốn trả lời, chỉ là cúi đầu xuống chơi đùa cùng các ngón tay, vẻ mặt trầm tư, giống như không nghe được câu hỏi của Già Lam. Thấy Di Sa cố ý trốn tránh vấn đề của mình, trong lòng Già Lam có chút khó chịu.

Vấn đề này, hắn đã hỏi qua nhiều lần, mỗi lần Di Sa đều chọn thái độ lạnh nhạt để né tránh. Trước kia Thất Trọng Tháp, Di Sa để cho nàng tham gia thi đấu cùng nữ nhân, chẳng lẽ hắn lần này tới Bắc Chu quốc, chính là vì Y Liên. Y Liên kia tới cùng là ai? Có thể làm cho Di Sa bỏ xuống chính sự quan trọng ở đảo ngàn dặm xa xôi, chạy tới đây?

Nghĩ đến Mộ Dung Thanh Liên, Già Lam giống như rõ ràng được một chút. Nghĩ lại lần đầu tiên Di Sa nhìn thấy Mộ Dung Thanh Liên, khi hắn nói những lời này, còn tỏ ra hết sức yêu chiều nàng, sau cùng lại đối xử tàn nhẫn với nàng, Già Lam tựa hồ như tìm được chút manh mối quan trọng.

Mộ Dung Thanh Liên là tuyển thủ Thất Trọng Tháp, lúc đầu Di Sa đối xử với nàng như vậy, có phải do tưởng nàng là Y Liên hay không? Về sau lại muốn giết Mộ Dung Thanh Liên, chẳng lẽ là vì Di Sa biết rõ Mộ Dung Thanh Liên không phải là người hắn muốn tìm sao?

Già Lam càng nghĩ càng nhức đầu, Di Sa chưa bao giờ rời khỏi Bồng Lai Đảo, vậy từ lúc nào có thể biết được sự tồn tại của Y Liên? Nghe tên, có vẻ đó là một nữ nhân, chẳng lẽ vài năm nay hắn trở nên thay đổi là vì nữ nhân này sao?

Di Sa phải quay về vì chuyện của Đông Lỗ Quốc, một lát sau, người của Phật Sinh môn truyền gấp tin tức này cho Phượng Thương.

“Còn muốn chạy sao?” Phượng Thương nắm lấy tờ giấy trong tay, năm ngón tay nắm chặt, tờ giấy biến thành tro tàn, “Cho người đi theo! Cùng rời khỏi kinh thành, hành động theo lệnh của ta.”

Tuy chuyện chiến tranh đều làm cho người ta sứt đầu mẻ trán, nhưng người như Phượng Thương vẫn còn có thể quan tâm về vấn đề này. Lúc này nếu như Di Sa muốn rời khỏi, Phượng Thương tuyệt đối không cho phép. Để Di Sa chạy thoát, đồng nghĩa với việc thả hổ về rừng.

Mộ Dung Thất Thất đã nói qua, Di Sa có thể là Liên Sinh, Liên Sinh là người đến từ một thế giới khác, đều giống như Mộ Dung Thất Thất, tiếp nhận mọi loại giáo dục, trong đó quan trọng nhất là giáo dục về quân sự. Nếu để cho Di Sa giúp đỡ Đông Lỗ Quốc, hơn nữa hiến kế sách cho Đông Lỗ Quốc, chiến tranh giữa Đông Lỗ Quốc cùng Bắc Chu Quốc, có thể trở nên vô cùng khó khăn.

Cho nên, vô luận là lý do cá nhân hay chính sự, nhưng vẫn phải nhìn từ góc độ chiến tranh mà lo lắng, Phượng Thương tuyệt đối không cho Di Sa rời khỏi nơi này. Người này, bất luận có phải là Liên Sinh hay không, cố ý nhắm vào Mộ Dung Thất Thất, hắn nhất định không hạ thủ lưu tình!

Bởi vì chiến sự bất ngờ, Phượng Thương vẫn liên tục ở lại trong cung,chờ cho đến đêm khuya ngày thứ ba mới quay trở về Thính Tùng lâu. Lúc về đến nhà, Mộ Dung Thất Thất đã sớm nằm ngủ. Sau khi rửa mặt, Phượng Thương ngồi xuống bên cạnh giường, bàn tay to vén tóc trên trán cho Mộ Dung Thất Thất, trong lòng cực kì thỏa mãn.

Vốn nhớ lại việc có thể tiếp tục sống bình an, hạnh phúc cùng nàng, không nghĩ tới ông trời có thể trêu đùa người như vậy. Chiến tranh bùng nổ, thiên hạ không còn thái bình, ít ngày nữa hắn phải xuất chinh ra chiến trường . Hi vọng có thể tốc chiến tốc thắng, hắn sẽ sớm trở về đoàn tụ cùng thê nhi.

“Chàng đã trở lại!” Mộ Dung Thất Thất mở mắt ra, sau khi nhìn thấy Phượng Thương, lập tức đứng dậy ôm lấy Phượng Thương, “Chàng như thế nào bây giờ mới trở về! Ta chờ chàng đã lâu !”

Chưa tỉnh ngủ, trong tiếng nói của Mộ Dung Thất Thất mang theo một chút mềm mại say ngủ, lại giống như một con mèo lười biếng, cả người đều đã dựa sát vào trong lòng ấm áp của Phượng Thương.

“Tương đối nhiều việc, cho nên ta về trễ!” mười ngón tay của Phượng Thương nhẹ nhàng mà mát xa cho Mộ Dung Thất Thất, “Cục cưng có ngoan hay không?”

“Ha ha, cục cưng còn nhỏ ! Hiện tại cục cưng chỉ nhỏ như thế, nơi nào lại không ngoan!”

“Cũng là –” Phượng Thương nhẹ cười, hắn đi theo Tấn Mặc đại khái là cũng hiểu biết quá trình phát triển của cục cưng, không giống như lúc trước mà lo lắng sợ hãi nữa. Kéo Mộ Dung Thất Thất vào, Phượng Thương lên giường, ôm nàng vào lòng, nhẹ nhàng mà ngửi mùi hương thơm ngát giữa tóc của nàng.

“Nương tử, có khả năng ta phải xuất chinh.”

“Ừ…” Chuyện Phượng Thương nói, Mộ Dung Thất Thất đã đoán trước được. Xuất chinh là chuyện lớn như vậy, Phượng Thương nhất định sẽ chính mình xuất chinh , chẳng qua nàng không biết hắn sẽ đi đến chỗ nào.

“Chàng định đi đâu?”

“Ta đi Đông Lỗ, Như Ý đi Tây Kỳ, A Khang đến phương bắc. Như Ý đi theo bên cạnh ta đã lâu, bên Tây Kỳ quốc, ta ngược lại không lo lắng, hiện tại ta không yên lòng, là A Khang.”

Mộ Dung Thất Thất ghé vào trước ngực Phượng Thương, nghe tim của hắn đập.”A Khang cũng cần học hỏi kinh nghiệm, dù sao này giang sơn xã tắc là của bọn họ, chàng không thể giúp họ cả đời được!”

Lời của Mộ Dung Thất Thất, Phượng Thương vô cùng đồng ý, hắn cũng nghĩ như vậy. Hoàn Nhan Khang là nhân tài, tin tưởng một thời gian sau, hắn nhất định sẽ trở thành trụ cột vững vàng của Bắc Chu quốc. Bất luận sau khi Hoàn Nhan Khang trở thành hoàng đế, hay cả đời điều mang danh hiệu Tiêu Dao Vương, giang sơn này muốn ổn định vẫn cần chính bản thân hắn giữ gìn.

“Thương, ta có việc muốn nói cho chàng. Chàng sau khi nghe xong nên có thể điều chỉnh một chút cho thích hợp.”

Mộ Dung Thất Thất đem việc đạt thành hiệp nghị cùng Minh Nguyệt Thịnh nói lại toàn bộ cho Phượng Thương nghe, lúc nghe nói đến việc Mộ Dung Thất Thất thuyết phục được Minh Nguyệt Thịnh xuất binh tấn công Tây Kỳ, Phượng Thương nắm chặt lấy tay Mộ Dung Thất Thất.

“Thương, chàng thấy biện pháp của ta như thế nào? Như vậy, ít nhất ở phía tây, áp lực của chúng ta sẽ không còn lớn nữa, hóa giải vấn đề thiếu binh lực hiện tại.”

“Tốt! Rất tốt!” Từ lúc Phượng Thương nhìn thấy Mộ Dung Thất Thất đặt con cờ xuống ,hắn đã biết nữ nhân này rất có tài về việc sử dụng binh, tuy lúc chơi cờ, chẳng qua là đánh trận trên giấy, nhưng lần này đối mặt với thực tế chiến tranh, Mộ Dung Thất Thất còn có thể xử lý thoả đáng như vậy, làm cho Phượng Thương không thể không kinh diễm trước tài trí của nàng.

Hắn đang lo lắng binh lực nếu chia ra ba đường, sẽ làm giảm sức chiến đầu, lúc này có Minh Nguyệt Thịnh gia nhập cùng trợ giúp, áp lực từ Tây Kỳ Quốc đã giảm đi rất nhiều.

“Khanh khanh, nàng quả là ân nhân của ta!”

“Thương, ta giúp chàng một việc lớn, chàng nói xem cảm ơn ta như thế nào đây!” Mộ Dung Thất Thất chống cằm, nhìn chăm chú vào mắt phượng của Phượng Thương, lóe ra tia sáng yêu dã, trong mắt đều là trêu đùa, “Ta đây cũng không giúp không công a!”

“Khanh khanh nghĩ muốn như thế nào?”

Phượng Thương chắc chắn có thể đoán được suy nghĩ của Mộ Dung Thất Thất, hắn đi đến Đông Lỗ Quốc, nàng nhất định muốn đi theo. Chẳng qua hiện tại nàng mang thai, chỉ sợ không thuận tiện.

” Tuy là ta nghĩ muốn đi theo chàng đến Đông Lỗ, nhưng mà hiện tại ta đang mang thai, hành động không tiện. Nếu như cùng đi với chàng, chàng nhất định sẽ chú ý đến thân thể của ta, làm chậm quá trình. Nếu quân tình khẩn cấp, đại quân chỉ cần tới trễ một ngày, chiến sĩ cùng dân chúng của chúng ta chết sẽ nhiều thêm nhiều nữa, cho nên, ta không thể cùng chàng đi đến Đông Lỗ Quốc.”

“Thương, chàng đi trước, ta sẽ chờ lúc sau dẫn người đi trợ giúp chàng. Nếu muốn thuận tiện mà nói, cho ta một cái lệnh bài, nói không chừng ta có thể thời khắc mấu chốt có thể giúp được chàng!”

Hóa ra, Mộ Dung Thất Thất yêu cầu việc này… Phượng Thương nghe xong lời nói của nàng, trong lòng vô cùng cảm động.”Ta chính là đang lo lắng nàng muốn cùng đi với ta, đang muốn khuyên nàng làm sao cho phải, không nghĩ tới khanh khanh nói những lời ta đang nghĩ . Nếu nàng ở nhà, ta cũng không yên tâm. Lệnh bài ta ngày mai đưa cho nàng, sau khi cùng đại quân xuất phát, nàng ở phía sau từ từ tới đây, đừng làm khó chính mình!”

Phượng Thương ủng hộ ý kiến của nàng , thật là “Phu xướng phụ tùy” làm cho nàng bất ngờ . Hắn không giống như những nam nhân khác đem chủ nghĩa nam nhân là lớn nhất, giữ nàng lại trong nhà, điểm ấy trái lại thể hiện hắn vô cùng tôn trọng nàng.

Giống như nhìn thấy Mộ Dung Thất Thất vui vẻ, Phượng Thương điểm nhẹ vào mũi của nàng, “Nàng nha!Nếu ta nghĩ đến việc cho nàng ở lại mà chờ ta trở về, nàng sẽ nghe lời ta sao?”

“Sẽ không! Ta nhất định vụng trộm mà đi tìm chàng!”

“Cho nên nói, nàng như vậy càng làm cho ta lo lắng, không bằng ủng hộ nàng! Hơn nữa, nếu có nàng bên cạnh ta, mỗi ngày có thể nhìn thấy nàng, cũng giống như cho ta một liều thuốc an thần, khi đánh giặc ta càng có thêm động lực không phải sao!”

“Ta biết chàng là tốt nhất ! Thương, ta yêu chàng!” Mộ Dung Thất Thất chủ động dâng lên nụ hôn, tuy chỉ là chuồn chuồn lướt nước,lại làm cho trong lòng Phượng Thương như mở cờ trong bụng. Nhận thấy tâm tình của Phượng Thương đang rục rịch, Mộ Dung Thất Thất nhẹ cười, dụi đầu vào gáy của Phượng Thương , “Thương, chàng rất mẫn cảm nha.”

Bên tai truyền đến hơi nóng, làm áu huyết toàn thân Phượng Thương trở nên sôi sục , biết Mộ Dung Thất Thất cố ý , Phượng Thương ôm chặt lấy Mộ Dung Thất Thất đang dựa vào ngực mình, không cho Mộ Dung Thất Thất tiếp tục nhiễu loạn, “Nương tử, Tấn Mặc nói, ba tháng đầu không thể sinh hoạt vợ chồng , đối với cục cưng không tốt. Ta có thể chịu –”

Sau cùng ba chữ, hoàn toàn nghiến răng nghiến lợi nói ra , nghe được tâm tình Mộ Dung Thất Thất thật tốt, hai tay ôm lấy phượng thương, “Vẫn là Thương nhà chúng ta rất tốt! Hì hì, ngủ ngon!”

Bởi vì mang thai, Mộ Dung Thất Thất có chút thích ngủ, cộng thêm được Phượng Thương ôm ấp vô cùng ấm áp, Mộ Dung Thất Thất thoáng một chốc liền ngủ ta đi.

Phượng Thương đặt bàn tay lên trên bụng của Mộ Dung Thất Thất, trong lòng lo lắng một hồi. Sau khi kết thúc chuyện phiền toái này, hắn nhất định phải bỏ chuyện Bắc Chu quốc sang một bên, mang theo Mộ Dung Thất Thất, rời bỏ chính sự, chỉ làm một đôi phu thê bình thường.

Sáng sớm hôm sau, lúc Phượng Thương thức dậy Mộ Dung Thất Thất còn đang say ngủ, sợ ầm ĩ đến ái thê, Phượng Thương mặc quần áo lại tử tế, tay chân nhẹ nhàng mà đi ra ngoài.

Vừa đi xuống dưới lầu các, quản gia Phượng Tề tới đây, thần bí như vậy nói, “Vương gia, có hai vị khách muốn gặp người!”

Rốt cuộc sáng sớm ai lại tìm mình ? Mang theo nghi vấn này, Phượng Thương đến thư phòng, cũng không nghĩ đến chỗ Phượng Tà cùng Hoàn Nhan Minh Nguyệt.

“Phụ thân? Nương! Như thế nào lại là các người!” Phượng Thương kinh ngạc mà nghênh đón, “Các người không phải đang đi chu du khắp nơi sao? Như thế nào lại trở về! Lúc nào thì về đến đây?”

“Ta và phụ thân con đêm qua đã trở về , sợ quấy nhiễu các con, buổi sáng hôm nay mới đến tìm con. Thương nhi, có phải chiến tranh sắp xảy ra hay không ? Con khi nào thì bắt đầu đi?” Hoàn Nhan Minh Nguyệt nhìn thấy Phượng Thương thật cao hứng, nhưng mà bởi vì xảy ra chiến tranh, trên mặt của Hoàn Nhan Minh Nguyệt có chút u sầu.

“Ta và phụ thân con biết Hoàn Nhan Liệt đã không có trở ngại gì , liền dự định trở về gặp các con. Không nghĩ tới trên đường nghe được chuyện về Đông Lỗ, Tây Kỳ cùng Nữ Chân tộc, chúng ta liền không ngừng thúc ngựa trở về gấp. Tình huống thế nào? Con không phải là tự mình xuất chinh chứ? Ài, tại sao có thể như vậy! Thất Thất có khoẻ không! Con bé có biết chuyện con phải xuất chinh hay không?”

Hoàn Nhan Minh Nguyệt đều giống như tất cả những người mẹ, tuy Phượng Thương chỉ là con nuôi, nhưng bà vẫn đối xử với hắn như một đứa con ruột. Năm đó Phượng Tà cũng là thường xuyên nam chinh bắc chiến, để nàng ở nhà mà trở nên lo sợ, hiện tại có chiến sự, Phượng Thương nhất định phải xuất chinh, thế Mộ Dung Thất Thất phải làm sao bây giờ?

“Minh Nguyệt, nàng trước nghỉ ngơi một chút, đừng làm khó Thương nhi.” Nhìn thấy thê tử khẩn trương như vậy, Phượng Tà ở một bên an ủi Hoàn Nhan Minh Nguyệt, “Nàng để cho con từ từ nói!”

Phượng Tà nói như vậy, Hoàn Nhan Minh Nguyệt mới ngồi xuống, trong mắt lại tràn đầy lo lắng, “Phụ thân con trước kia xuất chinh, ta ở nhà luôn luôn lo sợ. Không nghĩ tới bây giờ muốn đến lượt con cùng Thất Thất . . . . . .”

“Nương, con không có việc gì .” Biết Hoàn Nhan Minh Nguyệt chán ghét chiến tranh, Phượng Thương vội vàng an ủi nàng, “Khanh khanh đã biết việc con muốn đi đến Đông Lỗ, nàng vô cùng thông cảm cho con, người cứ yên tâm đi!”

“Thật sự? Vậy là tốt rồi!” Hoàn Nhan Minh Nguyệt nhẹ nhàng thở ra, sau đó lại đứng lên, “Thất Thất có ở đây không? Nương đi nhìn xem con bé! Đứa nhỏ này ngoài miệng không nói, trong lòng khẳng định là lo lắng cho con! Ta đi khuyên nhủ con bé, để con bé có thể nghĩ thông suốt!”

Hoàn Nhan Minh Nguyệt đứng dậy liền đi, Phượng Thương vội vàng ngăn cản nàng, “Nương, khanh khanh không có ở đây, người chờ một lúc có được hay không ạ? Hiện tại nàng rất buồn ngủ!”

“Rất buồn ngủ?” Nghe Phượng Thương nói xong, Hoàn Nhan Minh Nguyệt ánh mắt không chớp nhìn hắn, “Con nói Thất Thất gần đây ngủ rất nhiều –”

Phượng Thương lúc này mới nhớ tới, việc Thất Thất mang thai, bọn họ còn chưa có báo tin cho nhạc phụ nhạc mẫu trước mắt đây. Tin tức tốt như vậy, vậy mà chưa tiết lộ cho hai người, thật sự là đáng chết!

“Nương, phụ thân, là như vậy, Thất Thất đang mang thai !”

“Cái gì? !” Lúc này đến lượt Phượng Tà cùng Hoàn Nhan Minh Nguyệt đồng thời kinh ngạc .

“Tà ca ca, ta, ta không nghe lầm chứ!” Hoàn Nhan Minh Nguyệt âm thanh kích động đứng lên, nàng nắm tay của Phượng Tà, trong mắt đều là sự khó tin, “Tà ca ca, Thất Thất của chúng ta sắp làm nương rồi ! Chúng ta đã được làm ông ngoại bà ngoại rồi !”

“Nàng không có nghe sai! Thật không có nghe sai!” Phượng Tà cũng kích động đến không nói được, không nghĩ tới Mộ Dung Thất Thất nhanh như vậy liền mang thai, thật sự là việc quá tốt!

“Thương nhi, thân thể của Thất Thất thế nào ? Cục cưng đã mấy tháng ? Có thấy thoải mái hay không ? Có bắt đầu nôn nghén hay không ? Con bé gần đây ăn cơm thế nào? Phụ nữ có thai phải ăn nhiều hoa quả tươi mới tốt! Phơi nắng nhiều một chút, không thể kén ăn! Đúng rồi, ta còn muốn chuẩn bị tiểu y phục cho tiểu ngoại tôn của ta! Một cái xích đu nhỏ, đồ chơi nữa những thứ này đều phải chuẩn bị! Ai nha, không biết là con trai hay con gái, cần phải làm cả hai bộ mới được! Các con đã bắt đầu nghĩ tên chưa. . . . . .”

Sau khi Hoàn Nhan Minh Nguyệt biết Mộ Dung Thất Thất mang thai, liền trở nên kích động đến không nói được. Đối với nữ nhi này của nàng, nàng vô cùng áy náy. Tuy nói Mộ Dung Thất Thất là một miếng thịt từ người của nàng, nhưng mà từ nhỏ đến lớn Mộ Dung Thất Thất, năm đó nàng chưa làm bất cứ việc gì cho Mộ Dung Thất Thất, căn bản nàng không giống một người làm mẫu thân.

Hiện tại Mộ Dung Thất Thất có hài tử, Hoàn Nhan Minh Nguyệt cảm thấy đây là trời ban ân cho họ. Ông trời đã nghe được sự áy náy của nàng, cho nên mang đứa nhỏ này đến. Nàng nhất định phải đem toàn bộ phần thua thiệt trước kia của Mộ Dung Thất Thất mà đặt hết trên người đứa nhỏ này!

Tâm tư của Hoàn Nhan Minh Nguyệt , Phượng Tà như thế nào lại không hiểu. Nàng cảm thấy được bản thân không có tư cách làm mẫu thân của con bé, thì hắn làm sao lại có thể có tư cách làm phụ thân. Tuy biểu hiện kích động của Phượng Tà không giống Hoàn Nhan Minh Nguyệt thể hiện rõ ra như vậy, nhưng nội tâm của hắn cũng thật cao hứng.

Sau khi cao hứng thật lâu, Hoàn Nhan Minh Nguyệt mới bình tĩnh trở lại, “Tà ca ca, chàng không phải có việc muốn nói cùng với Thương nhi sao! Các người tán gẫu đi! Ta đi đến lầu! Yên tâm, ta sẽ không ầm ĩ Thất Thất , ta qua đó nhìn xem có cái gì cần hỗ trợ hay không thôi !”

Hoàn Nhan Minh Nguyệt vô cùng cao hứng đi đến lầu các, trong thư phòng chỉ còn lại có Phượng Tà cùng Phượng Thương. Phượng Tà đi đến bản đồ treo trên tường của Phượng Thương, biểu tình trở nên nặng nề mà đứng lên, “Thương nhi, ba phía bị địch tấn công như vậy, binh lực phân tán, muốn đánh một trận con nghĩ như thế nào?”

Tuy Phượng Thương lúc thiếu niên có danh hiệu là Chiến Thần, nhưng trước mặt Phượng Tà, Phượng Thương đối với người vô cùng tôn kính.

Thời thiếu niên của Phượng Tà liền nam chinh bắc chiến, trừ bỏ trận chiến Nhạn Đãng sơn, chưa từng trải qua thất bại, quả thực có thể nói chính là sự tồn tại của một vị thần. Hiện tại Phượng Tà nói như vậy, nhất định là người có đề nghị, Phượng Thương vội vàng đem đầu đuôi ngọn nghành kế hoạch tác chiến của chính mình nói cho nhạc phụ đại nhân.

“Sao? Hợp tác cùng Nam Phượng Quốc, là ý của Thất Thất sao ?”

Lúc nghe nói Mộ Dung Thất Thất cùng Minh Nguyệt Thịnh đạt thành hiệp nghị, Nam Phượng quốc sẽ nhanh chóng giúp đỡ xuất binh Đông Lỗ Quốc, Phượng Tà mò mẫm chòm râu nở nụ cười, “Ha ha ha! Một cách tốt! Hảo hảo! Hô hô! Thiên hạ chia thành hai , con bé có thể nói ra như vậy, thật không hổ là nữ nhi của Phượng Tà ta! Đủ cuồng vọng!”

Tiếng cười của Phượng Tà cao vút ở giữa mang theo khí phách hào hùng, sau khi cười xong, Phượng Tà xoay người nhìn Phượng Thương, “Thương nhi, nếu như con không chê bai ta, ta nguyện ý lãnh binh đi đến tây kỳ quốc, lão bằng hữu này. Năm đó, tuy ta đưa quyền lại cho người của mình, nhưng người bên ngoài đều tưởng rằng ta đã thua giữa mình với danh thủ của nước Tây Kỳ. Lời này, ta đã kìm nén lâu rồi !”

“Cách thức của Thất Thất rất tốt, chúng ta sẽ thu hút chủ lực của Tây Kỳ quốc , Nam Phượng quốc sẽ tấn công đánh bất ngờ, đến lúc đó đánh trước đánh sau, Tây Kỳ Quốc nhất định sẽ trở thành lịch sử ! Con nếu như tin ta, đưa ta mười vạn quân, đối với bên Tây kỳ quốc, con không cần lo lắng nữa,ổn định mà đối phó tốt với hai bên kia!”

Phượng Tà đồng ý tham gia, đối với Phượng Thương tin tức này là cực kỳ tốt. Phượng Tà dụng binh như thần, lại có nhiều kinh nghiệm thực chiến như vậy , có người giàu kinh nghiệm như Phượng Tà như vậy, chắc chắn Tây Kỳ Quốc có thể đi nhưng sẽ không trở về.

“Phụ thân, người trở về thật đúng thời điểm! Có người, phía sau con không còn vướng bận gì nữa!”

Phượng Thương không biết biểu đạt sự cảm tạ của mình như thế nào, nếu không có bất đắc dĩ, hắn sẽ không để Phượng Tà ra chiến trường, dù sao trên chiến trường biến hóa khó lường, đao kiếm không có mắt, vạn nhất Phượng Tà xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì sao, hắn phải đối mặt Hoàn Nhan Minh Nguyệt cùng Thất Thất như thế nào. Nhưng mà hiện tại tình huống khẩn cấp, nếu không có người giàu kinh nghiệm như Phượng Tà như vậy, hắn thật đúng là không thể yên tâm.

“Rất nhiều năm đã không lên chiến trường , chỉ cần con tin tưởng ta đảm bảo mọi chuyện sẽ tốt lên!”

Nhắc tới chiến trường, tinh thần Phượng Tà khí thế mười phần, giống như lão hổ đang thức tỉnh, hận không thể hiện tại nhanh chóng xông lên chiến trường.

Phượng Thương vốn tính toán sau khi dẹp loạn được chuyện của Hoàn Nhan Liệt, liền để Phượng Tà cùng Hoàn Nhan Minh Nguyệt trở lại, trả lại sự trong sạch cho hai người. Hiện tại, đúng lúc có cơ hội này.

Sau khi thương lượng cùng Phượng Tà, Phượng Thương sai người đi mời Hoàn Nhan Minh Nguyệt, cùng bọn họ đi vào hoàng cung.

Văn võ bá quan đang lâm triều, lúc nhìn thấy Hoàn Nhan Minh Nguyệt , đều ngây dại ra. Ai vậy? Có phần tương tự giống với Vương Phi, sao có thể lại giống Minh Nguyệt Công Chúa như vậy! Lại nhìn thấy người bên cạnh Hoàn Nhan Minh Nguyệt, thu hút ánh nhìn của mọi người,người nào có thể giống như Phượng Tà như vậy, đây là có chuyện gì?

Đông Phương Lam được mời đến trên đại điện, hoàng thái hậu đang nén khóc, lúc đem chân tướng sự thật toàn bộ nói ra, tất cả triều đình đều sợ ngây người.

Vốn Phượng Tà không phải là thua trong tay người của Tây Kỳ Quốc, mà là có người bán đứng bọn họ! Vốn ở Nhạn Đãng sơn hai mươi vạn người bị chết oan, nếu không chính xác bọn họ đã có thể chiến thắng?

Hoàn Nhan Khang tuy biết Hoàn Nhan Minh Nguyệt cùng Phượng Tà còn sống, nhưng lúc thấy hai người , hắn vẫn hoảng sợ . Không nghĩ rằng Phượng Tà là người vô cùng dũng mãnh như vậy, không nghĩ tới Hoàn Nhan Minh Nguyệt phong thái thực ra là như vậy –

“Đại tướng quân!” sau khi tất cả võ tướng nhìn thấy Phượng Tà, cũng nhịn không được tiến lên hành lễ, “Thuộc hạ tham kiến Đại tướng quân!”

Phàm là những người giàu kinh nghiệm ứng chiến, đều là từ một tay của Phượng Tà nuôi dưỡng . Năm đó Phượng Tà chết thảm, rất nhiều người đều thương tâm không thôi, vẫn vì báo thù cho Phượng Tà, không nghĩ tới người cư nhiên còn sống, để những huynh đệ quen biết lâu như vậy thật sự rất cao hứng.

“Đại tướng quân, thật tốt quá! Người đã trở lại, mang chúng ta đi đánh giặc đi! Các huynh đệ đều muốn chiến đấu cùng Tây Kỳ Quốc một phen ! Không có Đại tướng quân, đánh giặc cũng không có ý nghĩa gì !”

Đối với tình hình thực tế ở biên giới, để Hoàn Nhan Khang hiểu rõ, như thế nào là lòng quân, như thế nào là linh hồn của quân đội, trong lòng lại càng hổ thẹn những chuyện mà Hoàn Nhan Liệt đã từng làm. Trong Bắc Chu quốc, Phượng Tà như là linh hồn của toàn quân. Nhìn xem những tướng quân đối với Phượng Tà là từ trong lòng phát ra sự sùng bái cùng tôn kính , Hoàn Nhan Khang có thể cảm nhận sâu sắc ý nghĩa của hai chữ “hồn quân”.

Phượng Tà xuất hiện, làm cho các quan văn võ đang lo lắng vì ba phía bị địch tấn công có khả nàng nào chiến thắng hay không, cũng kích động không thôi. Phượng Thương bất khả chiến bại, Phượng Tà lại càng bách chiến bách thắng. Có hai người này ở đây, lần này Bắc Chu quốc nhất định không thành vấn đề.

Vốn những người này vẫn không rõ ràng được chuyện vì cái gì mà Phượng Thương giết Hoàn Nhan Liệt, lại không đăng cơ làm hoàng đế, lúc này nhìn ra được một chút đạo lý.

Chuyện Hoàn Nhan Liệt, khẳng định là do Phượng Thương động tay động chân, hắn là vì báo thù cho Hoàn Nhan Minh Nguyệt và Phượng Tà. Về phần tại sao Phượng Thương không tự lập làm hoàng đế, nói vậy là bởi vì Phượng Tà chỉ bảo. Sự trung thành của Phượng Tà, mọi người ai cũng đều biết . Người sai nhất định là Hoàn Nhan Liệt, người sẽ không thương tổn đến người vô tội. Hiện tại nhìn thấy Phượng Tà, như đưa cho những vị quan viên một liều thuốc an thần, một mặt là không lo lắng vì chiến sự nữa, càng không lo lắng Phượng Thương sẽ mưu triều soán vị.

Tin tức Phượng Tà trở về, giống như hổ mọc thêm cánh, không bao lâu liền truyền khắp Yên kinh thành. Nghe nói Phượng Tà không chết, dân chúng đều cao hứng không thôi. Những người lớn tuổi một chút đều nhớ rõ Phượng Tà Đại tướng quân oai hùng dũng mãnh phi thường, hiện tại Phượng Tà lại không chết, lại còn trở về kinh thành, tin tức này làm cho dân chúng trở nên hưng phấn không thôi. Những người này vốn lo lắng vì chiến tranh, giờ phút này giống như thấy được ánh sáng ban mai của thắng lợi . Có Phượng Tà cùng Phượng Thương ở đây, Bắc Chu quốc nhất định không có việc gì!

## 115. Chương 122 : Chặn Giết Di Sa

Chẳng qua mới chỉ trong bốn ngày, kế hoạch tác chiến với tam quốc đã bắt đầu triển khai, vì có sự tham dự của Phượng Tà, Phượng Thương trực tiếp chuyển giao mười vạn nhân mã cho Phượng Tà, vốn là Như Ý sẽ đi đến hướng tây, hiện giờ lại để hắn cùng đi với Hoàn Nhan Khang, suất lĩnh hai mươi vạn quân đi về phía bắc, còn Phượng Thương chỉ dẫn theo năm vạn Ưng kỵ quân, mục tiêu hướng phía Đông.

“Năm vạn quân đủ sao?” Mộ Dung Thất Thất chưa từng trải qua chiến tranh, chưa từng lên chiến trường. Nhưng nàng đã từng thấy những chuyện này chiếu trên truyền hình, hơi có chút lo lắng.

“Ưng kỵ quân của ta có thể lấy một địch trăm , mà còn là một đội quân thần tốc. Ngược lại nhiều người sẽ làm chậm tốc độ , làm lỡ việc, càng thêm phiền phức mà thôi.”

Hiện giờ đã là tháng tư, xuân về hoa nở, Phượng Thương cũng thay đổi toàn thân bằng một kiện áo màu trắng. Phượng Thương đưa tay kéo Mộ Dung Thất Thất vào trong lòng, môi nhẹ nhàng mà chạm vào mày của nàng, “Khanh khanh, ta phải đi, chẳng lẽ nàng không có lời gì muốn nói với ta sao?”

“Ách ——” nghe Phượng Thương nói như vậy,vẻ mặt của Mộ Dung Thất Thất có chút cứng nhắc.

Tuy từng xem rất nhiều phim truyền hình, trong lúc chia tay nữ nhân sẽ khóc rất bi thảm , nhưng nàng lại khóc không được, càng không tìm ra được bất kỳ lời làm cho người khác xúc động. Dừng lại một lúc, Phượng Thương dùng ngón tay điểm vào chóp mũi Mộ Dung Thất Thất: “Bình thường nàng rất thông minh , hôm nay làm sao vậy ?”

“Không phải ngày kia chàng mới đi sao. . . . . . Hơn nữa, ta không biết nên nói cái gì. . . . . .”

“Đứa ngốc!” Phượng Thương hôn lên môi của Mộ Dung Thất Thất, đầu lưỡi cạy mở hàm răng của nàng, mút vào hương thơm của nàng,chờ đến lúc bên cạnh truyền đến một tiếng ho khan, Phượng Thương mới buông Mộ Dung Thất Thất ra, lúc này mới phát hiện người đến là Hoàn Nhan Minh Nguyệt.

“Khụ khụ, các con, cái kia, cứ tiếp tục!” Hoàn Nhan Minh Nguyệt hầm nước canh đem đến cho nữ nhi của mình, không nghĩ tới vào cửa liền nhìn thấy cảnh đôi vợ chồng này thân mật như vậy, làm ẹ vợ như nàng cũng phải xấu hổ một chút.

“Các con tiếp tục! Ta đi trước! Nhân lúc nước canh còn nóng con nên nhanh chóng uống !”

Bỏ lại lời này, Hoàn Nhan Minh Nguyệt vô cùng hiểu đạo lý mà rời khỏi phòng, thuận tay đóng cửa phòng lại.

“Đều là tại chàng!” sau khi Hoàn Nhan Minh Nguyệt đi, đôi bàn tay trắng như phấn của Mộ Dung Thất Thất đấm nhẹ vào trước ngực Phượng Thương: “Bị mẹ thấy được! Mắc cỡ chết!”

Thấy khuôn mặt nhuộm đỏ của Mộ Dung Thất Thất, Phượng Thương nhẹ cười, nắm tay nàng đi tới bên cạnh bàn, “Khanh khanh, nương đặc biệt vì nàng hầm nước canh, nhân lúc còn nóng nàng uống đi! Ngoan ——”

Phượng Thương tự mình múc canh đút cho Mộ Dung Thất Thất, thành công chuyển chủ đề.

Lúc Mộ Dung Thất Thất đang uống canh gà, Phượng Thương hôn lên cái trán của nàng một chút, hắn viện cớ có việc phải rời khỏi, Mộ Dung Thất Thất cảm thấy có điều không ổn trực tiếp gọi lại.”Thương, chàng có phải có việc gì gạt ta?”

“Không có ——” Phượng Thương dịu dàng tươi cười một cách chân thành, làm cho người khác say mê trong đó, chẳng qua là Mộ Dung Thất Thất đã sớm nhận được tin tức, cũng không đơn giản mà để cho Phượng Thương đi như vậy.

“Di Sa muốn đi Đông Lỗ Quốc, ta nghe nói người của chàng đã theo kịp bọn họ . Chuyện này cũng có một phần liên quan đến ta! Chẳng lẽ, chàng muốn gạt ta qua một bên, tự mình đi giải quyết Di Sa sao?”

Vốn hắn muốn giấu Mộ Dung Thất Thất, định thần không biết quỷ không hay mà âm thầm đuổi theo Di Sa, không nghĩ tới Mộ Dung Thất Thất đã biết tin tức này. Xem ra những thủ hạ của hắn đã “đi theo địch” , toàn bộ đứng về phía của Mộ Dung Thất Thất mất rồi. Không cần đoán, người bán đứng hắn chắc chắn là Nạp Lan Tín. . . . . .

“Khanh khanh nàng quả nhiên lợi hại!” Phượng Thương chỉ đúng vào Tố Nguyệt, bên người của Tố Nguyệt có gián điệp tốt như vậy, đến bây giờ đều có thể thu thập tin tức từ người bên gối của nàng ấy. Nạp Lan Tín ngươi thật là người không có tiền đồ , trước mặt mỹ nhân đã khai hết rồi , ban đầu hắn phải bắt Nạp Lan Tín tuyệt đối phải im lặng mới đúng!

“Chậc chậc, nếu takhông để Tố Nguyệt sử dụng mỹ nhân kế, chàng còn muốn gạt ta đến khi nào?” Mộ Dung Thất Thất vòng tay qua thắt lưng của Phượng Thương, hiện lên biểu tình “chàng giải thích rõ ràng cho thiếp”, một bộ dạng không có chút nào là dịu dàng mà nhìn Phượng Thương.

“Ai nha, ta nhớ ra rồi, có người đã nói cho ta chuyện này. Hai ngày này bận rộn, ta ngược lại đã quên ! Khanh khanh, nàng đừng bận tâm!”

Phượng Thương vẫn như cũ qua loa đại khái, nhìn thấy bộ dạng nà, Mộ Dung Thất Thất nói: “Tóm lại, hôm nay ta nhất định phải đi! Chỉ có ta mới có thể xác định được việc Di Sa có phải là Liên Sinh hay không, hơn nữa còn mối thù của nghĩa phụ, ta muốn tự mình trả thù!”

Thấy Mộ Dung Thất Thất kiên trì như vậy, Phượng Thương chỉ có thể bất đắc dĩ mà cười cười. Tính cách của nàng, một khi đã quyết định nhất định sẽ không thay đổi, chỉ trách bản thân đã bị nàng ăn sạch sẽ , chỉ có thể nghe lời nàng .

Cùng lúc Mộ Dung Thất Thất thu thập đồ đạc, Phượng Thương đỡ nàng lên xe ngựa.”Khanh khanh, hiện tại ta có chút hối hận.”

“Hối hận cái gì?” Thay đổi quần áo, Mộ Dung Thất Thất một thân cải nam trang, Hồng Y phất phới, ngược lại nàng lại trở thành một tuyệt sắc công tử khuynh quốc khuynh thành.

“Hối hận yêu thương nàng, thế cho nên bây giờ, nàng nói bất cứ việc gì, ta đều không tìm được lý do để phản đối nàng.” Ngón tay Phượng Thương chạm trên mặt của Mộ Dung Thất Thất, khuôn mặt tuy là bất đắc dĩ, nhưng trong giọng nói lại nồng đậm yêu thương.

“Chàng là lão công của thiếp, dĩ nhiên là phải yêu thương thiếp rồi!”

Đây là lần đầu tiên Phượng Thương nghe được cách nói “lão công” này: “Khanh khanh, lão công là gì? Là ngôn ngữ ở thời đại của nàng sao?”

Thấy Phượng Thương tỏ ra bộ dạng của người hiếu học như vậy, Mộ Dung Thất Thất cười, đan chặt mười ngón tay cùng hắn, “Đúng vậy a! Ở nơi đó, nam nữ sau khi kết hôn, nữ nhân liền gọi nam nhân là lão công, còn nam nhân sẽ xưng hô với nữ nhân là lão bà.”

“Đến cùng là như thế nào ?” Phượng Thương cảm thấy vô cùng hứng thú với cái xã hội mà Mộ Dung Thất Thất đang nói đến, bây giờ nghe thấy Mộ Dung Thất Thất nói sau khi kết hôn bọn họ sẽ sử dụng xưng hô Lão công cùng Lão Bà với đối phương, càng cảm thấy rất thú vị.

“Là cùng chàng tay trong tay, đầu bạc răng long, sau này nhất định sẽ trở thành lão công cùng lão bà!”

Nghe Mộ Dung Thất Thất giải thích, tương đối có sự hứng thú với những từ này, Phượng Thương gật đầu, trong miệng lẩm bẩm “Lão công. . . . . . Lão bà. . . . . . vô cùng thú vị! Nhưng mà ta vẫn thích gọi nàng là khanh khanh hơn!”

“Đối với ta, Thương cùng lão công, ta đều thích!”

Hai người ở trong xe ngựa cũng không quên ngọt ngào thân mật như vậy, mà đi theo sau một lúc, ngồi ở trong xe ngựa là Tô Mi cùng Tố Nguyệt giống như đã quen với tính cách của hai vị chủ tử, tuy đỏ mặt, nhưng vẫn làm một bộ dạng vô sự như cũ.

Từ lúc Đông Lỗ tiến quân đánh Bắc Chu, Di Sa có thể đoán được người sau lưng giở trò quỷ này là cùng một người, sau hai ngày thu thập đồ đạc, sau đó đoàn người bắt đầu quay trở về.

Vì Di Sa đi lại không tiện, trên đường di chuyển cũng chậm lại một chút. Vì muốn mau chóng quay về Đông Lỗ, đám người Di Sa không đi đường bộ, mà lại lựa chọn di chuyển bằng đường sông, không nghĩ rằng việc như vậy, lại tạo một cơ hội cho Phượng Thương.

Sau khi xác định Di Sa sẽ đi đường thuỷ, người của Phượng Thương chia làm hai đường, trên đường thuỷ sẽ có người giả trang thành người đánh cá, chăm chú theo sát theo thuyền của Di Sa, còn lại trên bờ, cho người thúc ngựa không ngừng đuổi theo, chẳng qua chỉ cần nửa ngày, liền đuổi kịp Di Sa. Bất quá không có mệnh lệnh của Phượng Thương,người của Phật sinh môn không dám kinh động đến Di Sa, chẳng qua là từ một nơi bí mật gần đó mà tiếp tục theo dõi, không ngừng truyền tin tức cho Phượng Thương.

Nơi mà Di Sa dừng chân, là bến đò bên cạnh sông Hồng—— tên là Linh Chi.

Đi xe ngựa đã mệt mỏi làm cho tinh thần của Di Sa hơi kém một chút. Kim Vũ cõng Di Sa rời thuyền, còn Hạ Tuyết đem xe lăn đẩy lên trên bờ, sau khi chờ Di Sa ngồi lên xe lăn, bốn người đi đến quán ăn bên cạnh bến đò ăn cơm.

“Mời khách quan ngồi!” Quán ăn này là do một cô gái trẻ tuổi mở ra để sinh sống , còn lại là một tiểu nhị gầy nhỏ làm việc vặt. Di Sa tùy tiện gọi một chút đồ ăn, không đầy một lát tiểu nhị nhanh chóng mang rượu và thức ăn lên.

“Ăn đi! Ăn xong nghỉ ngơi một lát, chờ một chút chúng ta còn phải tiếp tục lên đường.”

Di Sa cắn bánh mỳ, gắp đồ ăn vào miệng. Đi đường thuỷ, thuận lợi hơn, cho nên so với việc đi đường bộ sẽ tiết kiệm được nửa thời gian di chuyển, Di Sa suy nghĩ muốn mau chóng quay về Đông Lỗ, hắn tuyết đối không cho Độ Nhất có thể thực hiện được âm mưu. Cho dù là Hạ Tiến thật sự nghĩ rằng Độ Nhất có thể đưa quân giúp đỡ Đông Lỗ, nhưng hắn mới chính là đại đệ tử của Bồng Lai Đảo, Độ Nhất không có đủ quyền.

“Tiểu nhị, mang rượu lên! Có thịt bò chín hay không, cắt hai phần cho ta!”

Sau khi Di Sa mở đầu vào quán ăn, thì có ba người đi vào. Ba người này Di Sa rất quen thuộc, bọn họ là những người đi cùng đi chung đường thuỷ với hắn, trước nay chưa từng thấy mặt.

Sau khi ba người ngồi xuống, tiểu nhị mang rượu lên, lại thêm phần thịt bò chín, cầm đầu làm một nam tử hắn cầm dao đang cắt miếng thịt bò.”Ăn đi ! Ăn cho no rồi mới có thể chạy trốn được!”

“Đại ca, rượu này thật là mạnh!”

“Đúng vậy , thịt bò cũng không tệ lắm! Nữ chủ quán, cho hai cân thịt bò tới đây!”

Quán ăn nhỏ này, bởi vì từ khi có sự tham gia của những người này, mà trở nên náo nhiệt.

“Công tử, trên đường bọn họ giống như vẫn cố luôn duy trì khoảng cách nhất định với chúng ta.” Hạ Tuyết liếc mắt nhìn ba người bên kia. Ba người kia có làn da đen, nhìn quần áo của họ, giống như người đi chu du khắp nơi.

“Nói không chừng bọn hắn chỉ là tiện đường theo chúng ta.” Già Lam ngược lại nghĩ bọn họ hẳn là không có vần đề , sông Hồng này không phải là do bọn họ mở , làm sao có thể vì những ngày đi chung đường cùng bọn họ liền có thể hoài nghi người khác như thế!

Già Lam không biết chuyện của Di Sa, dĩ nhiên không rõ cách suy nghĩ của Hạ Tuyết cùng Di Sa. Gìa Lam nghĩ ba người này chỉ là những hiệp khách bình thường, nhưng trong mắt Di Sa, nhưng chẳng qua nếu xảy ra vấn đề lớn, đại khái khiến cho người khác “có tật giật mình” đi!

“Lão bản, gói cho chúng ba cân thịt bò chín, mười cái bánh mỳ. Cho chúng ta mang đi!” Di Sa để một thỏi bạc ở trên bàn, quay đầu nhìn ba người trước mắt, “Nơi này không an toàn, chúng ta mau chóng lên đường đi!”

Lúc tiểu nhị mang thịt bò và bánh mỳ tới, Hạ Tuyết cầm bánh mỳ, Kim Vũ giúp Di Sa, bốn người muốn rời khỏi.

“Loảng xoảng——” mới đi hai bước, một cây đao lớn bay tới, trực tiếp cắm ở trước mặt Di Sa.”Như thế nào, ngươi không muốn cùng chúng ta ăn cơm, nhanh như vậy liền đi sao?”

“Lão Đại” đi lên phía trước ,cắn thịt bò, miếng thịt đong đưa đi đến bốn người trước mặt, “Chẳng lẽ ngươi khinh thường chúng ta, cảm thấy được chúng ta là những nam nhân thô lỗ sao, cùng chúng ta ăn cơm, làm phiền các ngươi sao?”

“Vị đại ca này, ngươi chớ hiểu lầm !” Trên xe lăn, Di Sa ngây ngô cười, “Trong nhà mẫu thân bệnh tình nguy kịch, ta cùng đại ca của ta vội vàng trở về thăm viếng mẫu thân, cho nên vội vàng lên đường mà thôi, không liên quan gì đến các vị cả.”

“Bệnh tình nguy kịch sao?” Đại hán nhìn chăm chú vào Di Sa hồi lâu, lại nhìn nhìn Già Lam, “Phi! Ngươi lừa gạt người nào ! Ngươi nói các ngươi là huynh đệ, vậy mà bộ dáng lại không giống nhau chút nào?”

“Chúng ta một người giống mẫu thân, một người giống phụ thân.”

Hiện tại Di Sa đã xác định nhất định đối phương đang làm khó bọn họ , chẳng qua hắn không biết lý do để bọn họ làm như vậy là vì cái gì. Chẳng lẽ là gây thù chuốc oán? Không giống lắm! Hắn chính xác là lần đầu tiên đến Bắc Chu, chưa bao giờ ra ngoài, làm sao có thể cùng người khác gây thù chuốc oán? Chẳng lẽ, là người Độ Nhất phái tới?

“Chậc chậc!” Đại hán tay trái cầm thịt bò, tay phải cầm bát rượu, mỗi lần cắn một miếng thịt bò, sẽ liền cầm rượu lên uống,bên cạnh vừa ăn lại chậc lưỡi, “Nói như vậy cũng được! Đi đi, các ngươi đã vội vàng như vậy, ta đây liền không trách các ngươi ! Các ngươi đi đi!”

Đại hán tự giác tránh ra, trở về quán ăn, việc như thế làm cho Di Sa có chút bất ngờ, chờ bọn họ đến chỗ sông Hồng bên cạnh, phát hiện căn bản là không có bóng dáng của một con thuyền nào cả. Thuyền bọn họ mướn đã vô tung biến mất, ba người trên thuyền kia, cũng không còn thấy tung tích.

“Công tử, làm sao bây giờ? Nhất định là bọn họ làm !” Hạ Tuyết lấy kiếm ra, suy nghĩ muốn quay trở về chém chết ba tên kia.

“Không vội!” Di Sa dơ tay, ngăn cản Hạ Tuyết, “Chúng ta đổi đường bộ.”

Lúc Di Sa trả lời, ba người đã ăn uống no đủ, ợ một cái rời khỏi quán ăn, “A! Không phải nhanh chóng trở về sao! Làm sao lại quay về ?” Một đại hán”kinh ngạc” kêu lên, “Nếu không đi, mẫu thân của các ngươi chết sẽ không nhắm mắt !”

“Có phải các ngươi làm hay không?” Hạ Tuyết lạnh lùng đi đến trước mặt đại hán, “Thuyền của chúng ta sao? Các ngươi có nhầm người nào không vậy?”

“Tiểu cô nương, tuổi còn trẻ, vẻ mặt trưng ra như một người có cha mẹ chết vậy, gương mặt lạnh lùng của ngươi như vậy là để cho ai xem a! Nếu muốn thỉnh giáo người khác, phải có ngữ khí kính trọng có được hay không! Không biết lễ phép!” Bên cạnh một đại hán khác đang ngoáy lỗ tai.

“Ngươi ——”

“Hạ Tuyết, chúng ta đi đường bộ!” Di Sa di động xe lăn muốn quay trở lại, phía sau lại truyền ra một âm thanh xa xôi, “Liên Sinh, đi nhanh như vậy sao, không nghĩ muốn gặp bằng hữu sao!”

“Ca ——” xe lăn dừng lại, phát ra âm thanh chói tai. Tay Di Sa, run nhè nhẹ , hắn quả thật nghe không sai, vậy mà hắn có thể nghe có người gọi hắn là”Liên sinh” !

Di Sa xoay người, chậm rãi đẩy xe lăn, đi tới trước mặt ba người, vẻ mặt vô cùng kích động, “Vừa rồi là ai nói lời này? Là ai?”

“Là ta a!” Cầm đầu là tên Đại Hán xấu xa “ha ha” cười, “Làm sao, lời nói của ta có vấn đề gì sao?”

“Ngươi vừa rồi bảo ta cái gì? Liên Sinh? Ngươi làm sao mà biết được? Ngươi là ai? Bằng hữu kia, là ai?”

“Cái này, ta cũng không biết.” tên đại hán xấu xa nấc lên, sờ sờ bụng, “Các huynh đệ, đi thôi! Tìm một chỗ đi ngủ đi!”

Thấy tên đại hán xấu xa quay đi, Di Sa đưa tay, bốn miếng phi tiêu hoa mai trong tay áo của hắn bay ra, thẳng tắp phóng đến trước mũi chân của đại hán. Lúc này, Di Sa không giống như lúc nãy còn ngây ngô, thay vào đó là một bộ mặt vô cùng nghiêm túc, “Trả lời vấn đề của ta, nếu không sẽ chết!”

“Ai nha, ta rất sợ a!” Di Sa đột nhiên ra tay, làm cho tên đại hán xấu xa âm thầm cả kinh. Quả nhiên, môn chủ nói không sai, những người này rất khó đối phó. Bất quá bọn hắn cũng không phải là người ngồi không, phi tiêu hoa mai nho nhỏ này không thể có thể doạ được bọn họ.

“Làm sao bây giờ, bị ngươi làm giật mình như vậy, ta cái gì cũng không nhớ rõ ! Làm sao bây giờ?” Tên đại hán xấu xa nói, đùa giỡn nhìn hai người bên cạnh một lớn một nhỏ đều đã “hô hô”: “Đại ca, nghĩ không ra, cũng đừng suy nghĩ nữa! Vẫn là ngẫm lại cô nương tuyệt đẹp này có vẻ có hứng thú! Ha ha ha!”

Ba người trước mắt này, rõ ràng là đang trêu chọc chính mình, Di Sa môi run nhè nhẹ, mày khẽ nhếch lên, “Hạ Tuyết, giết không tha!”

Di Sa vừa dứt lời, Hạ Tuyết rút kiếm trong tay ra khỏi võ, tỉ mỉ mà đâm kiếm thẳng tới yết hầu của đại hán.

“Tốt thật là một nữ nhân tàn nhẫn!” tên đại hán xấu xa rút ra đại đao, đỡ lấy nhuyễn kiếm, “Giết ông nội của ngươi, sau này ngươi sẽ không có được phu quân đấy, ngươi không muốn xuất giá sao !”

Trong lời nói của tên đại hán rõ ràng đang chiếm chút tiện nghi ình, ăn đậu hủ của nàng, làm cho trong lòng Hạ Tuyết đang muốn kìm nén cũng phải tức giận , “Muốn chết sao!” nhuyễn kiếm trong tay của Hạ Tuyết, một thanh kiếm màu bạc rực rỡ xuất hiện, bóng dáng của Hạ Tuyết bao phủ lên thanh kiếm đó, từng chiêu như muốn lấy mạng tên đại hán.

“Ai nha nha, nhìn không ra tiểu nương tử vẻ mặt lạnh lùng như vậy, lại nóng nảy thật, thật sự là giống với tính cách của Đại Hán ta đây! Ta đây thích ngươi như vậy, không bằng tiểu nương tử, ngươi đi theo ta đi! Ta tuy không phải là quan lớn gì đó, nhưng tốt xấu cũng có chút ruộng đất có thể sống qua ngày được. Chẳng qua, trong nhà ta đã có một người đàn bà chanh chua, mang ngươi trở về, nàng ấy nhất định sẽ cùng ta ầm ĩ dữ dội, cho nên chỉ có thể ủy khuất cho ngươi ở biệt viện thôi, khi ta cưới ngươi về ngươi sẽ trở thành tiểu thiếp thứ mười ba của ta !”

Tuy kiếm pháp của Hạ Tuyết hung hãn, vậy mà tên đại hán lại không tỏ ra mệt mỏi khi tiếp chiêu, ngược lại có thể đỡ những đòn tấn công của Hạ Tuyết, miệng vẫn không quên trêu chọc Hạ Tuyết.

Di Sa làm đại đệ tử của Bồng Lai đả, ở Bông Lai Đảo cũng có phần được kính trọng. Hạ Tuyết thân là thuộc hạ của Di Sa, ở Bồng Lai Đảo cũng có ai có thể ăn nói như vậy với nàng. Hiện giờ đúng lúc, gặp được một tên nam tử xấu xỉ dáng vẻ thì lưu manh bỉ ổi như vậy,nói ra những lời sỉ nhục người như thế, làm sao Hạ Tuyết có thể không giận dữ . Nhất là tên đại hán xấu xa này lại để nàng làm một người thiếp, lại là tiểu thiếp thứ mười ba của hắn, làm cho Hạ Tuyết tức giận đến xem chút hộc máu.

“Ta muốn giết ngươi!”

Hạ Tuyết toàn thân váy trắng, tên đại hán xấu xa toàn thân hắc y, hai người một trắng một đen, đánh nhau . Bên cạnh hai người nam tử thấy thế, dứt khoát ôm bả vai tựa vào một bên xem diễn trò, miệng vẫn không quên hò hét trợ oai cho tên đại hán, “Đại ca, Tiểu nương tử trở thành đại tẩu, không biết huynh có thể chống đỡ được không! Xem eo của nàng to như vậy là biết, đẻ con rất tốt nha! Chẳng qua không biết, trong hai người ai sẽ đầu hàng ai !”

Lời nói của hai tên nam tử làm cho Hạ Tuyết nổi trận lôi đình, trong lòng nàng chỉ có Di Sa, ngoài Di Sa ra, những người này đều là những con chó!

Hạ Tuyết bị người khác trêu đùa như vậy, trong lòng của Kim Vũ muốn thay nàng trút giận, không đợi Già Lam mở miệng, rút kiếm đến bên cạnh hai tên nam tử đang xem diễn trò. Hai người này vừa thấy Kim Vũ ra tay, cười cười nghênh đón hắn.

“Tiểu tử, ngươi muốn đấu một người hay cùng nhau tiến lên?”

Kim Vũ vốn đã làm một tư thế muốn ra tay, sau khi nghe hai người này nói, nhưng lại kinh ngạc.”Một mình đấu? Cùng nhau tiến lên?”

“Ngu ngốc, cái này cũng không biết! người Bồng Lai Đảo chỉ số thông minh có phải gặp vấn đề hay không ?”

“Đúng vậy! Nhất định là vậy!”

Hai người không coi ai ra gì mà nói chuyện với nhau, giải thích một chút.”Nghe đây, chúng ta có ý tốt nói cho ngươi biết! Cái gọi là đánh một mình, một mình ngươi, chọn một trong hai chúng ta. Còn cái cùng nhau tiến lên, là hai người chúng ta, đánh một mình ngươi!”

Lời này, Di Sa nghe vô cùng quen tai, hiện tại hắn càng xác định ba người trước mắt nhất định là biết Y Liên . Bởi vì Y Liên đã từng cùng hắn huấn luyện qua như vậy, nói những từ như vậy cũng chỉ có mình Y Liên mới có thể thôi.

“Chủ tử của các ngươi là ai? Có phải kêu Y Liên hay không? Nàng ở đâu? Có phải nàng cho các ngươi tới tìm ta hay không ?” Di Sa kích động đẩy xe lăn đi tới trước mặt hai tên nam tử này. Hắn ngàn lần cũng không ngờ tới, lúc hắn muốn tìm Y Liên, Y Liên cũng muốn tìm hắn. Chẳng lẽ, đây là gọi là duyên phận sao!

“Cái gì Nhất Liên, Nhị Liên ? Bây giờ vẫn là mùa xuân, hoa sen \*mùa hạ mới nở! Nhìn xem, đúng là giống như ta nói đi! Não của người Bồng Lai Đảo đúng là có vấn đề mà, quả nhiên là như vậy! Thật là thói quen xấu——” (\*sen=liên)

“Đúng, thật là thói quen xấu!” Hai người này nghĩ mình nói đúng giống như đang nói chuyện vui, phê phán Di Sa không đáng một đồng.

Xem ra, cho dù bọn họ có biết điều gì, cũng sẽ không nói. Di Sa híp mắt, trong tay xuất hiện một cái roi da.”Hô ——” Di Sa ra tay cực nhanh, roi da trực tiếp đem bầu không khí tách ra, âm thanh”Vù vù” xuất hiện.

“Cẩn thận!” Một người hô, một người khác vội vàng lắc mình tới.

“Bốp!” Hai nam tử vừa rồi mới cười đùa cợt nhả như vậy, lúc này vẻ mặt đều trở nên vô cùng nghiêm túc. Roi da trong tay Di Sa tuy nhìn dày chỉ bằng hai ngón tay, nhưng mà nhìn mặt đất bị roi da này quất vào, hung hăn để lại một vệt thật sâu.

“Nói cho ta biết chỗ của Y Liên, hoặc là. . . . . . Đi chết đi!”

Di Sa tuy ngồi trên xe lăn, nhưng mà hắn ra tay vô cùng linh hoạt, xe lăn giống như một đôi chân của hắn,vừa vặn có thể di chuyển vẫn thoải mái trong cái sân này. Trên không trung, roi da không ngừng xẹt qua không khí, âm thanh như đang truy đuổi hai tên nam tử này, bọn họ chỉ có thể tránh né vài phần.

Nguy hiểm! Hai tên nam tử này trao đổi ánh mắt cho nhau. Đã sớm biết rằng người của Bồng Lai Đảo không bình thường, không nghĩ rằng thân thể tàn tật của Di Sa như vậy, ra tay sử dụng lại linh hoạt như vậy, mà sức lực lại tốt như vậy, làm cho bọn họ cũng gặp khó khăn mà tránh né.

“Chát chát chát!”

Roi da không ngừng truy đuổi hai tên nam nhân đó, vẫn ở phía sau bọn họ không gần không xa, mỗi một lần đều chỉ đánh gần gót chân của bọn họ, để cho bọn họ vừa vặn có khoảng cách nửa tấc để trốn thoát.

Người này, là cố ý ! Trong lòng của đại hán thông suốt, Di Sa hiện tại đang cùng bọn họ”chơi đùa” , cũng không muốn thật sự ra tay. Nhìn những vết hằn sâu trên mặt đất, hắn có thể khống chế lực như vậy, thật sự là làm cho người ta cảm thấy xấu hổ mà. Nếu hắn lần nữa ra tay, gót chân của bọn họ cũng đã bị cắt đi vài lần rồi rồi.

Bất ngờ thấy đánh nhau, Gìa Lam cảm thấy không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả. Cái gì Liên Sinh? Cái gì Y Liên? Già Lam giống như thông suốt vài điều, nhưng vẫn không tìm được bí mật mà Di Sa đang cất giấu rốt cuộc là gì.

Chẳng qua bây giờ, có người ra tay với người Bồng Lai Đảo, hắn cũng là người của Bồng Lai Đảo, không thể khoanh tay đứng nhìn.”Kim vũ, ngươi giúp đỡ Hạ Tuyết!”

“Dạ!” Kim Vũ rút kiếm, đi tới bên người Hạ Tuyết, Già Lam lại rút kiếm đến chỗ Di Sa.

“Không cần ngươi hỗ trợ!” Nhìn thấy Gìa Lam muốn giúp đỡ, Di Sa nhướng mày.Hắn vốn không nghĩ muốn giết bọn người này, chỉ là muốn uy hiếp bọn hắn, để ba người này có thể nói ra chỗ ở của Y Liên mà thôi.

Hiện tại Di Sa xác định ba người trước mắt này nhất định có quan hệ cùng Y Liên, vì trên thế giới này, chỉ có Y Liên biết hắn gọi là Liên Sinh. Những lời này, nhất định là Y Liên để bọn họ nói cho hắn biết !

Nếu bọn họ là người của Y Liên, hắn làm bị thương bọn ho, nếu khi có thể gặp lại Y Liên, chẳng phải nói hắn không nể mặt nàng sao? Hắn không nghĩ muốn để cho Y Liên khó xử, muốn có một sự bắt đầu lại thật tốt với nàng.

Vốn Già Lam suy nghĩ muốn giúp Di Sa bắt lấy đối phương, tuy không biết Di Sa có bí mật gì, nhìn thấy vẻ mặt của Di Sa, nhất định ba người có chuyện rất quan trọng. Già Lam suy nghĩ muốn giúp một tay, lại không nghĩ rằng bị Di Sa liền trực tiếp cự tuyệt như vậy, làm cho sắc mặt của hắn khẽ biến đỏ, thu tay lại đứng qua một bên.

Lời nói vừa nãy, do Di Sa nói ra, hắn làm sao lại không biết Già Lam muốn giúp hắn, nhưng mà bây giờ hắn không muốn tốn sức mà giải thích, hắn chỉ muốn biết, Y Liên là ai? Y Liên đang ở đâu!

Bên này, tên đại hán xấu xa ứng phó với Kim Vũ cùng Hạ Tuyết, bên kia, roi trong tay Di Sa làm cho hai tên nam nhân này không còn đường để thoát.

“Chậc chậc, ngươi nói chúng ta có nên hỗ trợ hay không?” trước cửa quán ăn, chủ quán xinh đẹp cùng tiểu nhị vô cùng thích thú như đang xem diễn kịch, tiểu nhị nhìn thấy những người này, có chút kích động, “Tốt xấu cũng xem là người nhà của chúng ta, không giúp có chút áy náy!”

“Không giúp!” Nữ nhân trẻ tuổi miệng cắn hạt dưa lại nhổ ra vỏ nói, “Ngươi nghĩ tiểu thư có thể tuỳ tiện gả cho người khác được sao, chúng ta còn chưa có khảo nghiệm qua cô gia là dạng người như thế nào đâu! Lần này nhìn xem năng lực của những người này, dưới tay tướng mạnh không có kẻ hèn đâu, nếu bọn họ không làm được, lời giải thích của cô gia cũng không là gì cả ! Hơn nữa, chúng ta đã dựa theo lời của tiểu thư , làm cho khẩu vị của bọn họ tăng thêm một chút mà thôi , ngoài ra tiểu thư cũng không bảo chúng ta làm thêm chuyện gì nữa đâu.”

Biết người nữ nhân bên cạnh này đối với việc Mộ Dung Thất Thất gả cho Phượng Thương vẫn còn khuất mắt trong lòng mà thôi, tiểu nhị nhếch miệng cười, “Chi, người tiểu thư coi trọng nhất định là không tầm thường đâu! Với lại ngươi cũng nói! Chúng ta chỉ nghe tiểu thư , tiểu thư nói cái gì, chúng ta làm cái đó, tiểu thư thật tốt, nhân tiện chúng ta xem diễn kịch một chút đi.”

Hai người Ma Vực này không coi ai ra gì lại nói chuyện phiếm, âm thanh của bọn họ cũng không lớn, trừ khi ở đây có người biết võ công, tuy trận đánh đã trở nên náo nhiệt,nhưng đầu đuôi sự việc những lời nói của bọn họ đã lọt vào lỗ tai của bọn họ

Sau khi tên đại hán ngăn Hạ Tuyệt cùng Kim Vũ lại, nhịn không được nhìn vào nữ nhân đang cắn hạt dưa trước cửa. Xem ra hai người này là thuộc hạ của chủ mẫu rồi! Những lời này của bọn họ, rõ ràng là cố ý nói cho bọn hắn nghe! Chủ mẫu này rất có ý tứ nha, thậm chí lại có thuộc hạ thú vị như vậy.

Mà Di Sa bên này, sau khi nghe đến cái gì “tiểu thư” , cái gì “cô gia”, roi trong tay lập tức thu trở về. Bọn hắn nói tiểu thư là ai? Chẳng lẽ là Y Liên sao? Còn có cô gia là ai? Y Liên lập gia đình ? Không! Điều đó không có khả năng! Y Liên không có khả năng lập gia đình! Y Liên là vợ của hắn, là của hắn!

“Bá ——” một trận gió, xẹt qua đây,phía sau tiểu nhị lắc mình tránh thoát, mà vừa lúc nãy trong tay nữ chủ quán cũng đang cầm roi của Di Sa.

“A! Ngươi thích đánh bất ngờ thế sao!” Nữ chủ quán kéo roi da trong tay, khóe miệng lộ ra một nụ cười lả lơi, “Tiểu đệ đệ, ta cũng không thích tiểu nam nhân như vậy , quá nhỏ đi ! Tỷ tỷ ta nha, thích nam nhân lớn tuổi một chút, lớn một chút mới có thể phân cao thấp! Ngươi nha, cũng đừng làm mất khẩu vị của tỷ tỷ nha !”

Nữ chủ quán vừa mới dứt lời, trong tay kéo, trực tiếp kéo xe của Di Sa cùng thân thể của hắn về phía trước hai thước.

“Ha ha, roi này, vẫn là nên trả lại cho ngươi! Lần sau đừng đánh bất ngờ như vậy nữa , nữ nhân để ý nhất là dung mạo đó ! Nếu là hủy đi dung mạo xinh đẹp của tỷ tỷ, tỷ tỷ như vậy có thể giết ngươi để ngâm rượu !”

Roi da quay trở về đường cũ, lực đạo kia cũng gấp ba lần lực đạo của Di Sa.

“Di Sa cẩn thận!” Già Lam thấy Di Sa ngồi im, hét lớn một tiếng, tiến lên bắt lấy roi da.

“Di Sa, ngươi làm sao vậy?” Nhìn thấy vẻ mặt trống rỗng của Di Sa, trong lòng Già Lam cả kinh. Vừa rồi hai người kìa nói hắn cũng nghe thấy, nghe bọn họ nói gia vị\* gì đó, gia vị này là cái gì? Chẳng lẽ là độc? chẵng lẽ trên người Di Sa có chất độc sao ? (\*khẩu vị mà Già Lam nghe nhầm)

Nhìn Gìa Lam lo lắng như vậy, Di Sa vẫn không phản ứng, ngược lại vẫn nhìn nữ nhân trước mặt , “Ngươi nói tiểu thư là ai? Có phải Y Liên hay không? Nàng. . . . . . Nàng lập gia đình ? ! ? !”

“A. . . . . .” Thấy Di Sa hỏi chính xác việc này, nữ chủ quán cười uyển chuyển xoay cái eo nhỏ, “Ha ha, tiểu thư nhà ta là Y Liên, còn nữa người đã đã lập gia đình . Tiểu thư muốn ta nói với ngươi ——”

“Nói cái gì? Y Liên muốn nói cùng ta cái gì? !” tâm trạng của Di Sa bây giờ giống như thuỷ triều kích động không ngừng. Biết Y Liên tới thời đại này, hắn nên cao hứng, nhưng mà nàng đã không chờ đợi hắn, có thể dễ dàng gả cho người khác như vậy ! Điều này hắn làm sao có thể chấp nhận được chứ?

“Tiểu thư nói, người sẽ vĩnh viễn không tha thứ cho ngươi, Liên Sinh!”

## 116. Chương 123 : Nàng Là Y Liên

“Vĩnh viễn cũng sẽ không tha thứ….”

Lời này giống tiếng sét giữa trời quang, bùng nổ, làm cho đầu của Di Sa “ong” một tiếng, choáng váng.

Hoá ra nàng thật sự đến đây. . . . . .

Di Sa từng tưởng tượng cảnh gặp lại Y Liên rất nhiều lần, bất luận là vui mừng mà khóc, hay là bi thương đau khổ,đủ các loại cảnh tượng, đều đã từng hình thành trong đầu của Di Sa qua nhiều lần. Chỉ có một điều Di Sa không ngờ đến là, khi đến đây , Y Liên vẫn hận hắn như vậy.

Chẳng lẽ việc hắn đã chết cũng không thể trả tội cho nàng được sao?

“Nàng ở đâu? Ta muốn thấy nàng!” Di Sa không tin lời nói của nữ chủ quán, hắn muốn thấy Y Liên, muốn chính miệng nàng nói với hắn những điều này, nếu không hắn nhất định sẽ không tin tưởng .

” Tiểu thư của chúng ta không muốn gặp ngươi! Tiểu thư vừa mới thành hôn, khi nào có thời gian tới bận tâm tới ngươi a! Ngươi vẫn nên tỉnh lại đi!”

Nữ chủ quán xoay người, muốn trở về quán ăn, roi của Di Sa lại xé rách không khí mà tiến thẳng đến sau gáy của nàng.”Chi!” Âm thanh của tiểu nhị quát to lên, nhưng không cách nào có thể tiến lên ngăn chặn.

Vừa rồi lực đạo của Di Sa chỉ có ba phần, lúc này là bởi vì hắn vô cùng phẫn nộ, lực đạo đã tăng lên mười phần.

Nhận thấy sự khác thường của Di Sa, nữ chủ quán lắc mình né tránh. “Chát”, roi da đánh vào cái cột trước quán ăn, “Rắc rắc” một tiếng, cây cột bị gãy làm hai. ”Rầm!” quán ăn rung rung, không đầy một lát, cái quán ăn đơn giản này không chút do dự mà sụp đổ trước mắt mọi người.

“Di Sa, huynh điên rồi? !” Già Lam lại quát lên, sức lực mạnh mẽ này của Di Sa cũng đủ chứng tỏ hắn có bao nhiêu phần tức giận, hắn rất rõ ràng chuyện này . Hiện tại trênngười hắn toát ra một cỗ sát khí nồng đậm như thế kia, hắn muốn làm gì đây? Chẳng lẽ muốn giết hết toàn bộ những người này sao?

“Già Lam, ngươi cút ngay cho ta!” Không đợi Già Lam đến gần, một đạo bạch chưởng từ tay áo bên trái của Di Sa bay ra, trực tiếp đánh vào Gìa Lam trên mặt đất.

“Y Liên, ta biết nàng đang ở đây! Nàng nhất định là đang ở gần đây! Y Liên, nếu nàng không chịu ra , ta sẽ giết toàn bộ thủ hạ của nàng, cho đến lúc nàng chịu ra gặp ta!”

“Chát!” “Chát!”

“Y Liên, nàng mau ra đây cho ta!”

Di Sa gọi tên Y Liên, trên tay lại không buông lỏng chút nào, roi da trong tay bay về phía tiểu nhị. Lấy tốc độ vô cùng nhanh, làm cho người khác không có cơ hội né tránh . Roi da quấn lên cổ tiểu nhị , dùng sức kéo hắn tới đây.

“Lão nương liều mạng với ngươi!”

Thấy đồng bọn gặp nguy hiểm, Chi rút dao đánh về phía của Di Sa. Chẳng qua nàng vừa tiến gần một thước, lúc nãy một đạo bạch chưởng kia liền đánh lên người của nữ chủ quán, “Phốc ——” Ngực chịu chấn thương, Chi phun ra một ngụm máu tươi, thân thể như diều đứt dây bay về phía sau.

“Cẩn thận!” Một bên ứng phó với bọn Hạ Tuyết , tên đại hán xấu xa thấy vậy liền bay lên phía trước, giúp nàng thoát khỏi sắp bị một chưởng mạnh này đánh trên người.”Mặc kệ ta! Cứu hắn đi!”

Lúc này, Di Sa đã túm lấy tiểu nhị đến bên người.

“Ầm!” Di Sa đặt năm ngón tay của mình lên đầu của tiểu nhị, trên mặt toàn bộ là sự tức giận, “Y Liên, ta biết nàng ở đây! Nàng không muốn tổn thương người vô tội, hiện tại thủ hạ của nàng đang nằm trong tay ta, nếu nàng không ra, ta liền giết hắn! Ta sẽ giết hết bọn họ! Y Liên! Nàng ra đây cho ta!”

Với diện mạo vô song của Di Sa, nhưng âm thanh phát ra của hắn vô cùng rối loạn, hắn lo lắng nhìn xung quanh, suy nghĩ không ra Y Liên hiện đang ẩn núp ở chỗ nào.

“Roạt ——” Di Sa lợi dụng tiểu nhị bắt Mộ Dung Thất Thất phải xuất hiện, bên này, tên đại hán đã kề đao đến cổ của Hạ Tuyết, ngay cả Kim Vũ, cũng đã bị bắt giữ.

“Ê, người của ngươi đang ở trong tay chúng ta, thả hắn ra ! Nếu không ta sẽ giết nàng!” đao của tên đại hán đã kề sát cổ của Hạ Tuyết, không đầy một lát, trên đao sẽ xẹt qua đầy máu tươi.

“Có cam đảm ngươi liền giết ta! Công tử, Hạ Tuyết không có việc gì!” âm thanh của Hạ Tuyết vẫn lạnh nhạt như vậy, nhưng mồ hôi trên đỉnh đầu lại không thể lừa gạt bất cứ người nào ở đây. Xem ra, thuốc trong cơ thể nàng bắt đầu phát huy tác dụng rồi.

Thấy đối phương dùng Hạ Tuyết để uy hiếp mình, Di Sa mỉm cười, vẻ mặt ngây thơ, một bộ dạng vô tội, “Tốt! Ngươi cứ giết đi! Nàng chết, ta cùng lắm thì lại tìm một thuộc hạ khác. Bồng Lai đảo có nhiều đệ tử như vậy, chẳng lẽ không tìm thấy một nô tài khôn ngoan hơn sao?”

Nghe thấy Di Sa dùng từ “nô tài khôn ngoan” để hình dung mình, lòng Hạ Tuyết run lên một trận . Chẳng lẽ ở trong lòng hắn, tác dụng của nàng chỉ có như vậy sao? Chẳng lẽ trong lòng hắn thật sự không có nàng sao?

Không biết là bởi vì trong lòng bị ảnh hưởng, hay là độc đang thực sự phát huy tác dụng, tuy đã vào mùa xuân, nhưng Hạ Tuyết lại cảm thấy toàn thân rét run, thân thể cũng hơi run lên. Xem ra, hôm nay nàng sẽ chết ở chỗ này !

Di Sa không chịu thả người, đao của tên đại hán đã đi vào trong da thịt của Hạ Tuyết, đi đến đã phân nửa. Máu tươi, chậm rãi chảy dọc theo lưỡi đao,sau khi Di Sa nhìn cảnh máu tươi này, hừ nhẹ một tiếng, một chưởng đánh vào đầu vai phải của tiểu nhị.”Rắc rắc!”

Chỉ cần nghe âm thanh này, có thể hiểu được xương trên bả vai của tiểu nhị đã bị gãy rời, nhưng hắn lại cắn răng, không hừ một tiếng, làm cho người của Phật Sinh môn vô cùng kính trọng tiểu nhị. Bất luận như thế nào, nếu cứ tiếp tục như vậy, đối với bọn họ vô cùng bất lơi.

“Liên Sinh, ngươi đừng có gây thêm bất kỳ tội ác nào nữa !”

Đúng lúc này, một âm thanh dịu dàng truyền đến, Di Sa nghe thấy trong lòng trở nên vui vẻ, “Y Liên, là nàng sao! Y Liên, nàng vẫn đang ở đây có phải hay không? !”

Di Sa nôn nóng xoay xe lăn lại, muốn nhìn rõ Y Liên ở phía bên kia, cuối cùng cách phía xa một trăm mét, trên tảng đá lớn bên bờ sông, thấy được Mộ Dung Thất Thất toàn thân hồng y.

“Y Liên, Y Liên!” Di Sa kích động không ngừng, chuyển động xe lăn, hướng tới gần Mộ Dung Thất Thất.

Ngay lúc này! Tiểu nhị đang bị Di Sa quấn roi ở cổ, dùng tay trái lấy chuỷ thủ từ giữa ống quần, hung hăng đâm về phía Di Sa.

“Không biết tự lượng sức mình!” Di Sa giơ tay, một chưởng đánh bay tiểu nhị.

“Phụt ——” tiểu nhị tuy được tên đại hán của Phật Sinh Môn đỡ lấy , nhưng lại ngộ thương nghiêm trọng.”Nhanh. . . . . . Chúng ta đi mau. . . . . .” Tiểu nhị cắn răng, há miệng thở dốc, “Chúng ta đi mau!”

Tuy không biết vì sao tiểu nhị lại nói như vậy, nhưng Phượng Thương lúc trước cũng ra lệnh người của Phật Sinh môn không được hiếu chiến mà không có mệnh lệnh. Thấy vậy tên đại hán xấu xa liền đánh ngất Hạ Tuyết cùng Kim Vũ, mang theo mấy người rời khỏi nơi này.

Ở phía trên , Già Lam cùng Kim Vũ, Hạ Tuyết đều nằm trên mặt đất, chỉ có Di Sa chuyển động xe lăn, vẻ mặt hưng phấn mà nhìn về phía Mộ Dung Thất Thất cùng Phượng Thương đang đứng. Lúc thấy Di Sa chỉ cách Mộ Dung Thất Thất có mười thước, Phượng Thương ra lệnh một tiếng, hai đội ưng kỵ quân xuất hiện, trên cánh tay trái của mỗi người đều lắp đầy tên nỏ.

“Bắn ——”

Phượng Thương vừa mở miệng, những cái mũi tên màu đen được căng trên nỏ, giống như một cơn gió màu đen, bay thẳng đến Di Sa.

Đột nhiên bị công kích bất ngờ như vậy, làm cho Di Sa sửng sốt mấy giây mới trở về bình tĩnh. Tay trái Di Sa chuyển động xe lăn, tránh né đám tên đầu tiên, tay phải vung roi da, giống như một con rắn đen, mang toàn bộ đám tên thứ hai cuốn xuống mặt đất.

Những mũi tên này, làm cho Di Sa trở về vị trí ban đầu, lúc nhìn thấy Mộ Dung Thất Thất đứng cùng với Phượng Thương, Di Sa nhớ tới vừa rồi nữ nhân kia nhắc tới “tiểu thư” cùng”cô gia” .

Nhìn Mộ Dung Thất Thất, Di Sa liếc mắt một cái có thể nhận ra Mộ Dung Thất Thất là nữ giả nam trang, nói như vậy, nàng là Y Liên sao? Nam nhân bên cạnh nàng là ai? Có thể điều động Ưng kỵ quân chỉ có một mình Phượng Thương, người nọ là Phượng Thương? !

“Nàng. . . . . . Là Y Liên? !” Di Sa hiểu những mũi tên vừa rồi không phải là muốn lấy tính mạng của hắn, chẳng qua là không để cho hắn tiến lại gần Mộ Dung Thất Thất mà thôi.

Cách sáu năm , lần nữa được nhìn thấy Y Liên, giờ phút này tâm tình của Di Sa vô cùng kích động. Bờ môi của hắn run nhè nhẹ, yết hầu có chút khàn khàn. Tuy cách xa như vậy, nhưng Di Sa có thể nhìn thấy rõ diện mạo của Mộ Dung Thất Thất .

“Nàng đã thay đổi ——”

Di Sa chỉ nói dung mạo của Mộ Dung Thất Thất thay đổi . Chính xác, nếu cùng so sánh với kiếp trước của Y Liên thì hiện tại Mộ Dung Thất Thất đã thay đổi rất nhiều . Nếu Mộ Dung Thất Thất không chủ động xuất hiện, cho dù có cùng nàng đi ngang qua nhau, nhất định Di Sa cũng không thể nhận ra được là nàng.

“Liên Sinh, đã lâu không thấy.”

Có vẻ lại thấy Di Sa trở nên kích động, Mộ Dung Thất Thất có vẻ lạnh nhạt hơn nhiều.

Tuy là lúc trước chỉ là suy đoán, nhưng bây giờ mọi chuyện đều xác thực , Di Sa quả thật là Liên Sinh. Nhìn thấy Di Sa giương ra bộ mặt ngây thơ, Mộ Dung Thất Thất cảm thấy thật ghê tởm. Một tên bác sĩ vô tình vô nghĩa lại nham hiểm như vậy, lại có thể xuyên qua như vậy , lại có thể chiếm lấy một thân thân ngây thơ đáng yêu như vậy, thật sự là khiến người ta tức giận mà!

“Y Liên ——” cho dù Di Sa có kích động, cũng có thể nghe thấy âm thanh xa cách phát ra từ Mộ Dung Thất Thất. Xem ra, nữ nhân kia nói quả thật không sai, những lời truyền đạt của nàng, chính là ý của Mộ Dung Thất Thất. Nàng nhất định là vì việc lúc trước, vẫn oán hận hắn. Cho nên, Cho dù nàng biết rõ là hắn, vẫn không chịu gặp hắn. Vì cái gì?Vì cái gì lại khiến bọn họ trở thành như vậy!

“Y Liên, nàng. . . . . . Vẫn không chịu tha thứ cho ta sao?” Di Sa vội vàng muốn từ trong miệng Mộ Dung Thất Thất nghe được một câu”Tha thứ” của nàng , nhưng hắn lại không nghĩ rằng câu nói sau của nàng đã đánh hắn thẳng tới mười tám tầng địa ngục.

“Ta vĩnh viễn cũng sẽ không tha thứ cho kẻvong ân phụ nghĩa, giết chết nghĩa phụ!”

Vĩnh viễn cũng sẽ không tha thứ! Lời này quá tàn nhẫn! Vĩnh viễn là rất xa sao? Chẳng lẽ là đời đời kiếp kiếp sao? Di Sa cho rằng Mộ Dung Thất Thất oán hận hắn vì hắn đã giết nàng, không nghĩ rằng nàng ghi hận lại là việc này. Sớm biết rằng như vậy, hắn sẽ không động thủ với nghĩa phụ . Y Liên kính trọng nhất là nghĩa phụ, hiện giờ nhất định hận hắn cho đến chết !

Nhưng mà hắn cũng có nỗi khổ!

“Y Liên, nàng nghe ta giải thích, nghĩa phụ là do ta lỡ tay giết chết mà thôi , ta không phải cố ý ! Nàng phải tin tưởng ta! Huống chi, ta cũng đã bồi một mạng. Y Liên, ta đã bồi một mạng rồi,cũng phế đi đôi chân, ta đã nhận đủ trừng phạt rồi ! Y Liên, tha thứ cho ta có được hay không? Chúng ta lại giống như trước đây có được hay không?”

Hạnh phúc giống như trước đây có được hay không? Câu nói kế tiếp,Di Sa cũng không nói ra, hắn thấy vẻ mặt của Mộ Dung Thất Thất càng xuất hiện thêm nhiều tức giận , đó là một loại hận không thể ngay tức khắc ăn thịt của hắn, uống máu của hắn.

“Y Liên, ta không cầu nàng có thể yêu ta, ta chỉ muốn cùng nàng trở lại như trước mà thôi! Dù cho nàng không thích ta, nhưng cầu xin nàng cho ta có thể đứng ở bên cạnh nàng, để ta có thể vĩnh viễn chiếu cố nàng, có được hay không?”

Đến lúc này, Di Sa vẫn còn ảo tưởng mộng đẹp như thế sao, điều này làm cho Mộ Dung Thất Thất cảm thấy vô cùng phiền chán. Vì lợi ích cá nhân như vậy, chỉ vì ham muốn cá nhân mà có thể giết chết nghĩa phụ, nàng nhất định không thể tha thứ cho hắn!

“Liên sinh, ngươi đừng có nằm mơ nữa ! Hôm nay là ngày chết của ngươi, để mạng lại đi!”

Mộ Dung Thất Thất nhảy lên, không ngờ bị Phượng Thương kéo lại ôm vào lòng, “Lão bà, nàng là đang mang thai , làm sao lại đánh đánh giết giết như vậy chứ! Chuyện như vậy để cho lão công như ta làm đi!”

Phượng Thương không quen nhìn thấy ánh mắt của Di Sa đối với Mộ Dung Thất Thất, cái loại lưu luyến say mê này, làm cho hắn vô cùng khó chịu. Huống chi bản thân của Mộ Dung Thất Thất đang mang thai như vậy , làm sao có thể để nàng tức giận, vì người như Di Sa mà hao tổn như vậy, quả thực là không đáng.

“Ngoan! Lão công sẽ lấy đầu hắn cho nàng!” Như không thấy bộ dạng say mê của Di Sa, Phượng Thương cố ý kích động Di Sa.

Giống như hiểu rõ ý tứ của Phượng Thương, Mộ Dung Thất Thất cuối cùng cũng cùng hắn phối hợp, “Lão công, chàng là tốt nhất ! chàng là người tuyệt nhất !”

Hành động của hai người này vô cùng thân thiết, rất có lực sát thương với Di Sa, còn có từ “Lão công” , “Lão bà” , truyền tới bên tai Di Sa, hoàn toàn chọc giận hắn. Không có khả năng! Y Liên không có khả năng lập gia đình! Nàng cư nhiên gả cho Phượng Thương, còn có hài tử của hắn sao? Di Sa hoàn toàn không thể tiếp nhận cái sự thật này!

“Khốn nạn, ta muốn giết ngươi!” Di Sa quát to.

Không đợi Di Sa trút ra tức giận, Phượng Thương hóa thành một cơn gió trắng, tiến thẳng đến chỗ Di Sa.

“Binh binh chát chát” , đao ở tay trái của Phượng Thương cùng roi da trong tay phải của Di Sa không ngừng quấn lấy nhau giữa không trung. Bảo đao của Phượng Thương chém sắt như chém bùn, cùng đánh với roi da của Di Sa, đã bị chặt thành ba đoạn.

Thấy tay trái của Phượng Thương nắm lấy bảo đao, tiến thắng đến chỗ của hắn. Di cát hai tay đặt trên tay cầm của xe lăn, một ánh sáng lóe lên từ tay cầm, mười cái phi tiêu hoa mai bay thẳng đến trước mặt Phượng Thương.

“Loảng xoảng!” Phượng Thương hai chân giẫm lên mặt đất, đao ảnh tay trái biến thành một tấm chắn, đem phi tiêu hoa mai cuốn vào trong đó.

Nhân cơ hội phi tiêu hoa mai rơi trên bảo đao, phát ra âm thanh thanh thuý, một tiếng “Đi ——” phi tiêu hoa mai lập tức thay đổi phương hướng, nhắm về phía Di Sa.

Không ổn! Di Sa chuyển động bánh xe, xoay người, “Leng keng đinh ——” phi tiêu hoa mai toàn bộ cắm vào giữa phần lưng trên xe lăn.

“Không tồi!” Di Sa nhẹ cười, bánh xe phụ bên phải ở ghế dựa rút ra một cây Cửu Tiết Tiên. Không giống với roi da lúc nãy, cái roi da dài chín đoạn này được làm từ mảnh sắt giữa thiên thạch mà chế thành, không thể phá vở. Mỗi lần tiếp xúc với bất kỳ nơi nào, giống như có hai lưỡi đao sắt bén chém vào .

Từ xa nhìn xem, Cửu Tiết Tiên này của Di Sa giống như một con rết đang vươn nanh múa vuốt, trong không trung phát ra âm thanh “ken két”, khi nghe làm cho người ta phải hoảng sợ.

Nhìn thấy đoạn roi dài chín tấc của Di Sa, tim Mộ Dung Thất Thất như muốn nhảy lên cổ họng. Sở thích của Di Sa chính là cải tạo lại vũ khí, không nghĩ rằng thói quen này của hắn cho bây giờ vẫn còn. Cửu Tiết Tiên này,chắc hẳn không đơn giản như bề ngoài!

“Thương, cẩn thận!”

Mộ Dung Thất Thất lo lắng cho Phượng Thương, điều này làm cho Di Sa vô cùng khó chịu. Kiếp trước, hắn cố gắng nhiều như vậy, chỉ có thể đổi lấy một câu của nàng “huynh là ca ca của ta” , nhưng bây giờ, nàng lại yêu nam nhân khác, chẳng những gả cho hắn, còn có hài tử của hắn! Cái này làm sao có thể được! Hắn nhất định không chấp nhận!

Suy nghĩ như vậy làm cho sát khí trên người Di Sa càng ngày càng trở nên sâu hơn, hắn sẽ không thể buông tha Y Liên ! Cho dù để Y Liên chết trong lòng hắn, hắn cũng không nguyện ý nhìn thấy nàng có thể cười trong lòng nam nhân khác!

” Phượng Thương , ngươi đi chết đi!”

Thấy Di Sa thừa nhậnn thân phận của hắn, trên khuôn mặt yêu nghiệt của Phượng Thương lóe lên một nụ cười xinh đẹp. Biết hắn là Phượng Thương, nhất định có thể đoán được thân phận hiện tại của Mộ Dung Thất Thất. Hắn ta, ắt phải chết, hắn nhất định không cho bất luận người nào có cơ hội say mê Mộ Dung Thất Thất.

Cửu Tiết Tiên giống như một con rết khổng lồ, sức lực mạnh mẽ nhào vào người của Phượng Thương.

Lúc tới gần trước mặt Phượng Thương, Di Sa ấn cái nút nhỏ trên chỗ tay cầm. Một làn khói đen đậm xuất hiện dọc theo cây roi.

Y Liên, nàng muốn hắn còn sống, muốn cùng hắn ngọt ngào, cùng hạnh phúc cùng một chỗ sao, ta nhất định không cho! Nàng kiếp trước là của ta, đời này cũng là của ta!

Di Sa đã nhanh, tốc độ của Phượng Thương càng nhanh hơn. Theo lời Mộ Dung Thất Thất, hắn đã sớm hiểu rằng con người này là một tiểu nhân âm hiểm như thế nào, cho dù huỷ đi roi da của hắn, nhưng Phượng Thương cũng không dám xem thường.

Khói đen vừa xuất hiện, Phượng Thương xoay mình về phía sau, tránh thoát khỏi khói đen, bóng dáng lại giống như một con rồng đang dạo chơi, kề sát mặt đất, bất ngờ công kích Di Sa.

Màn sương màu đen tản ra, bao phủ thành một làn khói đen, bao phủ lên bóng dáng của Di Sa cùng Phượng Thương trong đó, làm cho người bên ngoài thấy không rõ chuyện đã xảy ra bên trong.

“Thương! Thương ——”

“Tiểu thư, khói có độc!” Tô Mi cùng Tố Nguyệt mỗi người một bên kéo Mộ Dung Thất Thất lại, để nàng không cần lo lắng.

Giữa làn khói đen ,truyền đến thanh âm tranh đấu. Theo đó là tiếng va chạm vũ khí càng ngày càng kịch liệt, tâm trạng của Mộ Dung Thất Thất cũng càng ngày càng khẩn trương. Tuy Phượng Thương nói nàng đừng lo lắng, toàn bộ đều đã có hắn, nhưng bây giờ nhìn thấy làn khói đen trước mắt,căn bản thấy không rõ được tình huống bên trong, bảo sao Mộ Dung Thất Thất có thể không lo lắng cho được.

” Phượng Thương, ta nhất định không cho ngươi có được Y Liên ! Nàng là của ta!”

Giữa làn khói đen, nghe tiếng Di Sa kêu gào . Từ khi hai chân di chuyển không tiện, lúc đó hẵn đã tìm kiếm phương thức tác chiến thích hợp ình. Xe lăn không thể thay thế chân, không thể nào có thể linh hoạt bằng đôi chân, hắn chỉ có cách thay đổi cách khác.

Giống như, lúc này dẫn tướng quân địch chui vào cái bẫy của hắn, làm cho hắn cùng đối phương cùng bị vây sâu vào làn khói đen này. Loại khói này là hắn nguyên liệu đặc biệt chế thành, có thể ở giữa làn khói đen này ngưng kết thành mảnh nhỏ, làm cho người bên ngoài không thấy rõ tình huống bên trong .

Cho dù Phượng Thương là võ lâm cao thủ, cũng cần thời gian thích ứng, mà hắn lại không cần điều đó. Bởi vì lúc huấn luyện Di Sa thường tự nhốt mình vào chính những làn khói đen dày đặc, ở trong đây hắn có thể che giấu tất cả.

Không có thân thể khỏe mạnh , hắn tất nhiên phải sử dụng phương thức khác để có thể chiến thắng.

Giống như hiện tại, giữa làn khói đen Phượng Thương nhất định sẽ không thấy rõ được cái gì, nhưng hắn lại có thể phát hiện được vị trí của Phượng Thương.

“Leng keng đinh ——” Đao cùng cây roi quấn lấy nhau trên không trung phát ra âm thanh thanh thuý, một con rết dài đến chín tấc, lúc này đã yên lặng công kích bất ngờ về phía Phượng Thương vẫn không tài nào có nhúc nhích được.

Đi chết đi —— Di Sa lộ ra một nụ cười lãnh khốc. Y Liên là của ta! Người nào cũng đều không thể đoạt nàng đi!” Phượng Thương! Ngươi đi chết đi!”

Nhìn thấy cây roi như muốn bò lên gáy của Phượng Thương, vẻ mặt âm u của Di Sa không ngừng mở rộng. Hắn muốn cắt đầu của Phượng Thương!

“Keng ——” đúng lúc trên mặt tươi cười của Di Sa mở rộng cao nhất , bảo đao trong tay trái của Phượng thương ngăn chặn lực tấn công từ Cửu Tiết Tiên.”Rầm rầm!” Cửu Tiết Tiên giống như một con rắn, quấn quanh bảo đao, va chạm vào phía đỉnh đầu của bảo đao, phát ra âm thanh thanh thuý.

Không thể làm Phượng Thương bị thương, trong lòng Di Sa cả kinh. Không đợi cho hắn hiểu được chuyện gì đã xảy ra, Phượng Thương bay lên trời, tay trái chuyển động, đem Cửu Tiết Tiên một mực quấn quanh trên bảo đao, làm cho Di Sa không có cách nào có thể rút được Cửu Tiết Tiên.

Tay phải của Phượng Thương ngưng tụ chưởng lực công kích về phía Di Sa, “Không tốt!” Di Sa chấn động, bỏ qua những cái này, tay phải buông Cửu Tiết Tiên ra, hai tay vỗ vào trên tay cầm xe lăn, thân thể đứng dậy bay lên.

“Oanh!” chưởng lực phía tay phải của Phượng Thương làm cho xe lăn của Di Sa bị vỡ nát.

Không có xe lăn, Di Sa ngã nhào trên mặt đất, toàn thân chật vật.”Công tử!” Đúng lúc này, âm thanh Hạ Tuyết truyền tới.”Công tử, lên lưng của nô tỳ!”

Hai tay của Hạ Tuyết cõng Di Sa lên trên lưng của chính mình, “Công tử, trước hãy sử dụng vũ khí của nô tỳ!”

Hạ Tuyết đột nhiên xuất hiện, giống như một cơn mưa giải hạn cho Di Sa, giúp Di Sa thoát khỏi nguy hiểm. Tay trái Di Sa bám trên cổ Hạ Tuyết , bất ngờ va chạm vào miệng vết thương ở sau gáy của Hạ Tuyết, làm cho nàng đau rét lạnh một hồi.

“Thực xin lỗi ——” Di Sa còn chưa nói xong, Phượng Thương liền bắt đầu công kích liên tục hướng tới Di Sa.

“Binh binh bàng bàng” , bảo đao cùng nhuyễn kiếm va chạm, loé ra tia lửa.

Ở trong làn khói đen mặc dù Di Sa ở trên lưng Hạ Tuyết nhưng nàng vẫn có thể di chuyển qua lại, hai người phối hợp vô cùng ăn ý với nhau, Hạ Tuyết giống như một đôi chân khác của Di Sa, có thể dẫn hắn thoát khỏi nguy hiểm, củng có thể cùng hắn chiến đấu cùng đối phương.

“Công tử, nắm chắc vào!” Cơn đau truyền đến từ sau gáy, kích thích Hạ Tuyết, cho dù nàng có đổ máu ,cũng phải bảo vệ Di Sa , đó mới là nhiệm vụ quan trọng nhất đối với Hạ Tuyết. May mắn là lúc nàng ở Bồng Lai Đảo cùng Di Sa, từng trải qua rất nhiều lần huấn luyện như vậy . Không thể không nói, Di Sa là một người vô cùng cẩn thân, biết rằng không thể đi lại, tìm mọi cách để có thể bù đắp cho điều này, hắn tìm đủ mọi cách, nếu không như bây giờ hắn không có xe lăn, hắn đã chết dưới tay của Phượng Thương.

Hơn nữa đối với Hạ Tuyết, Di Sa giống như một người bình thường mà thôi . Tay trái của Di Sa gắt gao ôm cổ của Hạ Tuyết , tay phải cầm nhuyễn kiếm kiên quyết, giống như tất cả các chiêu thức đều muốn đâm tới Phượng Thương.

Phượng Thương đã sớm biết Di Sa không phải là người có thể dễ đối phó như vậy, không nghĩ tới trái lại đường lui của hắn rất nhiều. Chủ tớ hai người có thể ngầm hiểu ý nhau như vậy, xem ra trước kia bọn hắn trải qua phương thức huấn luyện này,nếu không phải vậy nhất định sẽ không thể phối hợp một cách ăn ý như vậy.

“Di Sa ——”

Một bên, sau khi hôn mê Già Lam cùng Kim Vũ cũng dần tỉnh lại. Mộ Dung Thất Thất vốn không muốn lấy mạng người vô tội, chẳng qua chỉ ra lệnh cho Chi hạ mê dược trong thức ăn mà thôi.

Bọn họ nhanh như vậy có thể tỉnh lại, một là vì vừa rồi Di Sa phát hiện ba tên nam nhân có điểm không thích hợp nên bọn họ vội vã rời khỏi, cũng không ăn quá nhiều thức ăn, thứ hai là vì hai người này có khả năng ngăn lại tác dụng của mê dược này, cho nên không bao lâu, có thể tỉnh lại.

Gìa Lam nhìn thấy làn khói đen trước bãi đất trong kia, lại nghe thấy âm thanh đánh nhau truyền đến, trong lòng hắn vô cùng lo lắng, suốt ruột đến nỗi muốn vào trong để giúp đỡ Di Sa, lúc hắn gần sắp bước vào trong, hai mảnh lụa tơ vàng bay nhanh tới đây, chặn trước mặt hắn.

“Là ngươi? !” Lần nữa có thể gặp lại Mộ Dung Thất Thất, Già Lam kinh ngạc vô cùng, “Ngươi vì cái gì xuất hiện ở chỗ này?”

“Ta vì cái gì ở chỗ này, không cần giải thích với ngươi. Chẳng qua ta muốn nhắc nhở ngươi, đây là ta ân oán giữa ta với Liên Sinh, ngươi tốt nhất không cần nhúng tay vào, nếu không đừng trách ta thủ hạ vô tình!”

Mộ Dung Thất Thất nói, làm cho Gìa Lam hiểu rõ toàn bộ, vẻ mặt khó tin, “Ngươi. . . . . . Ngươi là Y Liên mà Di Sa thường hay nhắc đến sao? Nhưng ngươi không phải là Bắc Chu quốc Trấn Quốc Công Chúa Mộ Dung Thất Thất sao? Ngươi làm sao có thể là Y Liên?”

Mặc dù Già Lam có nhiều nghi vấn trong lòng như vậy , nhưng Mộ Dung Thất Thất không có thời gian để giải thích với hắn những việc này.

“Ta không rảnh giải thích cho ngươi những cái này! Tóm lại, ta cùng của hắn có ân oán, ngươi đừng có nhúng tay vào!”

Mộ Dung Thất Thất không muốn giải thích, trong lòng Già Lam trở nên căm tức, “Không có khả năng! Ta mặc kệ giữa các ngươi có cái gì, Di Sa là người Bồng Lai Đảo của ta, là sư huynh của ta, hắn gặp nạn, ta không thể không giúp!”

“Già Lam, ngươi không biết tốt xấu!” Mộ Dung Thất Thất cũng tức giận, “Lúc trước ngươi cũng từ trong tay ta cướp Mộ Dung Thanh Liên đi, ta đã đã cảnh cáo ngươi! Ngươi đã muốn như vậy, đừng trách ta không khách khí!”

Hai mảnh lụa tơ vàng trong tay Thất Thất dưới ánh mặt trời lóe ra ánh sáng thật chói mắt, làm cho Gìa Lam muốn hoa mắt, chẳng qua là thoáng ngẩn người trong chốc lát, tơ vàng đã quấn Gìa Lam lại.

“Ê, ngươi buông ra!” Già Lam ra sức vùng vẫy, nhưng căn bản không thể tránh thoát loại tơ lụa màu vàng này.

“Đừng cử động nữa! Đây là kim tàm ti, ngươi tránh không thoát đâu !” Mộ Dung Thất Thất không muốn giết Già Lam, bởi vì nàng không muốn trở mặt cùng Bồng Lai đảo. Chất độc trên người Phượng Thương từ lúc được mang thai xuất phát từ Bồng Lai đảo, lúc này vừa trói Già Lam lại, nhìn xem có thể giúp đỡ cho Phượng Thương hay không.

Quả nhiên, Già Lam càng ra sức, tơ vàng trên người lại càng là quấn chặt vô cùng, cuối cùng hắn cũng không thể động đậy được nữa.

“Buông đại nhân ra!” Kim Vũ thấy Gìa Lam bị bắt, suốt ruột đến nỗi muốn đánh về phía Mộ Dung Thất Thất, nhưng Tô Mi cùng Tố Nguyệt cũng không phải là người rãnh rỗi, hai người liền bắt đầu đánh nhau với Kim Vũ. Chẳng qua Tô Mi cùng Tố Nguyệt là người không hề hiếu chiến, hai người họ là cao thủ dùng độc, trực tiếp dụng độc, qua hai ba lần là có thể giải quyết Kim Vũ, đem hắn trói lại thật chặt.

“Mộ Dung Thất Thất, ngươi là muốn khiêu khích Bồng Lai đảo, muốn cùng nhóm người Bồng Lai đảo đối nghịch sao!”

Kim Vũ bị bắt, Di Sa thì đang ở trong làn khói màu đen kia, chính mình cũng gặp khó khăn như thế này, làm cho Già Lam nhịn không được nâng cao thanh âm, chuyển chủ đề đến Bồng Lai đảo.

“A. . . . . .” Mộ Dung Thất Thất nhẹ cười, xoay lại nhìn Già Lam, “Bồng Lai đảo không phải đã sớm không vừa lòng đối với Bắc Chu của chúng ta sao? Nếu không làm sao lại có thể xuất binh giúp đỡ Đông Lỗ đây! Đây chính là do người Bồng Lai bất nhân trước mà thôi!”

Già Lam cho rằng Mộ Dung Thất Thất hiểu lầm Di Sa, cho là Di Sa ở phía sau châm ngòi, Hạ Tiến mới có thể xuất binh, lập tức giải thích cho Di Sa, “Không phải Di Sa làm! Chuyện này chúng ta cũng mới biết được. Đại sư huynh cùng ta vội vàng trở về, suy nghĩ muốn giải quyết vấn đề, chúng ta cũng không hi vọng phát động chiến tranh! Việc này nhất định là Nhị sư huynh Độ Nhất làm! Các ngươi đừng hiểu lầm Di Sa!”

Mộ Dung Thất Thất không nghĩ rằng lời nói vừa rồi của nàng, lại có thể đem người đứng đằng sau việc này lộ diện, “Độ Nhất? Ngươi nói là hắn làm ? Nhưng mà việc Tây Kỳ cùng Nữ Chân xuất binh? Chẳng lẽ mọi việc đều do Độ Nhất làm hay sao?”

“Cái này chúng ta không biết, trở về chúng ta tra xét mới biết được. Độ Nhất sớm đã không phục Di Sa , lần này khẳng định là hắn thừa dịp sư huynh rời đi, mới có thể làm ra chuyện như vậy! Thật sự không quan hệ với Đại sư huynh! Các ngươi không được nhằm vào Di Sa!”

Nhìn thấy bộ dạng sốt ruột của Gìa Lam, Mộ Dung Thất Thất có thể xác định, người này khẳng định không có nói dối. Chuyện Đông Lỗ Quốc quả nhiên không có quan hệ với Di Sa, xem ra, nên để cho thủ hạ đi điều tra tên Độ Nhất này. Cuối cùng người đứng sau là ai, làm cho ba phía của Bắc Chu đều bị địch tấn công.

“Cám ơn ngươi cung cấp tin tức cho ta! Nhưng chuyện giữa ta cùng Di Sa, không liên quan đến chuyện xuất binh của Đông Lỗ Quốc! Đây là ân oán cá nhân của chúng ta , hắn hôm nay nhất định phải chết!”

Lúc hai người đang nói chuyện, làn khói đen ở gần bãi đất trống trên bờ sông đã biến mất gần hết, Di Sa trên lưng Hạ Tuyết, toàn thân đều chật vật, quỳ một gối xuống trên mặt đất. Hạ Tuyết há mồm thở dốc, trán xuất hiện một chút hỗn độn, mà trên người của Di Sa cũng không tốt hơn chút nào, vai trái của Di Sa trúng vết đao, vết đao rất sâu, có thể nhìn thấy đến tận xương trắng của hắn.

Trái lại nhìn thấy tay trái Phượng Thương vẫn cầm ngược bảo đao đứng bên cạnh,vệt máu tươi trên đao từng giọt rơi trên mặt đất, không đầy một lát đã dính vào đất , biến thành một mảng màu đen

Nhìn thấy chủ tớ hai người Di Sa vô cùng chật vật, thì bạch y bên cạnh Phượng Thương vẫn như lúc đầu không nhuốm một chút bụi trần nào, nếu không có vệt máu đang rỉ ra trên thanh đao đang cầm trong tay, người ngoài căn bản không có cách nào nhìn thấy hơi thở đánh nhau kịch liệt giống như vừa rồi từ trên người của hắn.

“Y Liên, nam nhân của nàng quả thật rất tốt!” Di Sa nhịn đau, nhìn về phía Mộ Dung Thất Thất.

Vừa rồi, những chuyện Mộ Dung Thất Thất cùng Già Lam nói hắn đều đã nghe được. Mộ Dung Thất Thất. . . . . . Đây là tên kiếp này của Y Liên. Quả nhiên, người huỷ đi Thất Trọng Tháp là nàng! Mộ Dung Thất Thất mới đúng là người hắn muốn tìm!

Mộ Dung Thất Thất như không nhìn thấy Di Sa , ngược lại đi tới bên người của Phượng Thương, “Thương, chàng không có việc chứ!”

“Ta vẫn tốt!” Phượng Thương dịu dàng cười, cũng không chú ý bàn tay phải giấu ở giữa tay áo đang run nhè, không để cho Mộ Dung Thất Thất nhìn thấy.

## 117. Chương 124 : Đại Nạn Không Chết

Hành động nhỏ đó của Phượng Thương lọt vào mắt của Di Sa, làm cho hắn có thể hiểu rõ thêm chút, vì sao Mộ Dung Thất Thất lại lựa chọn tên nam nhân này. Nhưng mà, hắn vẫn không cam lòng, hắn không muốn thua kém Phượng Thương!

Có điều, bất luận dù Di Sa có phục hay không, hôm nay hắn đã thua trong tay Phượng Thương, đó là sự thật.

Trên đại lục thế nhưng vẫn có cao thủ thâm tàng bất lộ như vậy, hắn thật sự quá sơ suất, nhìn nhầm hắn ta rồi. Vai trái truyền đến cơn đau, kích thích đại não của Di Sa, máu tươi đỏ sẫm đã nhuộm cả quần áo của hắn. Bấy giờ, trong đầu của Di Sa đang suy nghĩ , phải làm thế nào để thoát khỏi khốn cảnh.

Nếu như cùng Phượng Thương cứng chọi cứng, hắn nhất định không chiến thắng được. Người của Phượng Thương bên kia rất nhiều, hoàn cảnh của hắn rất xấu, huống chi hai chân của hắn đã trở thành phế thải, mất đi tiên cơ. Nhìn bộ dạng của Mộ Dung Thất Thất, căn bản nàng không muốn hoà giải cùng hắn, nếu bị Phượng Thương bắt, Phượng Thương nhất định sẽ giết hắn.

Bất luận như thế nào, hắn không muốn chật vật chết đi trong hôm nay! Hắn còn có rất nhiều việc chưa làm, còn chưa đoạt lại người trong lòng. . . . . . Cho nên, hắn phải trốn!

“Hạ Tuyết, nhìn con sông bên cạnh đi! Còn nhớ phương pháp làm sao để thở dưới nước mà ta đã dạy cho ngươi chứ? Đợi lát nữa, ta kêu “chạy”, ngươi cõng ta nhảy xuống sông.” Di Sa nói bên tai của Hạ Tuyết, sử dụng giọng nói chỉ đủ để hai người bọn họ nghe được mà truyền lệnh cho cấp dưới.

Một chân của Hạ Tuyết đã gãy xương, lúc này chỉ có thể để chân sau quỳ trên mặt đất, cố gắng giảm đi cảm giác đau đớn từ cổ chân truyền đến.

Bên Phượng Thương người đông thế mạnh, còn bên bọn họ, Già Lam cùng Kim Vũ đều đã bị bắt, chỉ còn lại có hai người là nàng với Di Sa. Nếu muốn cứng chọi cứng, Ưng Kỵ Quân của Phượng Thương nhất định không ngồi không . Bản thân nàng với Di Sa đều bị trọng thương, lúc này cũng không quản được bọn Già Lam . Nếu muốn sống, biện pháp duy nhất là mượn dòng chảy của sông Hồng, trốn!

“Công tử, đã biết!”

Đã nhất trí với Hạ Tuyết, Di Sa cố gắng làm cho trạng thái của chính mình nhìn có vẻ đỡ hơn.

Hắn cười gọi tên Mộ Dung Thất Thất, thanh âm nhu hoà, giống như một loại loại sữa ấm áp, tràn ngập sự quyến rũ, “Y Liên, không nghĩ tới nàng là Bắc Chu quốc công chúa Mộ Dung Thất Thất! Ta tìm nàng lâu như vậy, đều không tìm được nàng, ngược lại nàng còn chủ động tới tìm ta! Nàng nói xem, này có tính là duyên phận không? Chẳng lẽ, nàng vẫn không muốn biết, vì sao ta lại tới đây sao?”

Sắc mặt Di Sa tái nhợt, nhưng không chút tổn hao đến khuôn mặt tuấn tú của hắn, mặc dù trên trán hắn xuất hiện một tầng mồ hôi dày, nhưng hắn vẫn duy trì bộ dáng tao nhã, trên khuôn mặt vẫn hiện lên nụ cười ngây thơ, giống như vai trái của hắn hoàn toàn không bị thương, đến giờ cũng chưa chịu chút thương tổn.

“Ta đối với chuyện của ngươi không có bất kỳ hứng thú nào–”

“Ha ha, nàng không phải không có hứng thú, mà là nàng sợ! Nàng sợ nhìn thấy ta, bởi vì ta là người duy nhất biết quá khứ của nàng, nàng không muốn đối mặt với nó. Nàng sợ đối mặt với tình cảm sâu đậm của ta, nàng sợ nàng sẽ không chịu nổi!” Di Sa ho hai tiếng, tuy hai má của hắn đã trắng đến dọa người, nhưng nụ cười trên khóe miệng cũng không ngừng nở rộ.

“Y Liên, nàng biết không, sau khi giết nàng, ta vẫn ôm lấy nàng, ở bên cạnh nàng ba ngày ba đêm. Ta vốn muốn đặt nàng trong quan tài làm bằng thủy tinh, như vậy nàng sẽ vĩnh viễn là của ta . Nhưng mà lúc sau ta lại phát hiện có điểm không thích hợp! Thấy. . . . . . Độ ấm trên người nàng dần biến mất, sau đó ta ý thức được linh hồn của nàng đã rời khỏi thân thể. Ta không cần một thể xác nguyên vẹn nhưng không có linh hồn ! Cho nên, ta tự sát!”

“Pằng –” Miệng Di Sa vang lên một tiếng, tay lấy ra một khối gì đó màu đen.

“Thương!” Mộ Dung Thất Thất nhìn thấy vật thể trong tay của Di Sa, kêu lên, lập tức chắn trước mặt Phượng Thương.

Thấy biệu hiện của Mộ Dung Thất Thất, Di Sa hoàn toàn có thể hiểu được, nàng thật sự yêu nam nhân này, nàng thật sự không thuộc về hắn . Sau này, cho dù là có một phần nhớ nhung nào, cũng không còn nữa ! Bởi vì trong lòng nàng đã tồn tại một nam nhân khác, hắn không có cơ hội!

Trong lòng hắn đau muốn chết, Di Sa cảm giác ngực đau đến run rẩy, cái loại đau đến thở còn đau, tư vị này thật quá khó chịu.

Mặc dù kiếp trước, giết Y Liên, hắn cũng chưa từng trải qua nỗi đau như vậy. Bởi vì lúc đó bên người Y Liên không có bất luận người nam nhân nào, trong lòng nàng lại càng không gìn giữ người khác, cho nên bất luận lòng hay người của nàng, cuối cùng cũng hoàn hoàn hảo hảo thuộc về Liên Sinh là hắn , mặc dù hắn có được chỉ là thi thể của nàng, nhưng đến lúc nàng chết, thân thể kia vẫn thuần khiết như vậy.

Hiện giờ, nàng lại mặc kệ sinh tử của mình, đỡ đạn cho nam nhân khác, có thể thấy được nam nhân này có bao nhiêu quan trọng trong lòng nàng.

Y Liên, chẳng lẽ nàng chưa từng yêu ta, dù chỉ một chút? Cho dù một chút thôi? Dù một chút thôi cũng được. . . . . .

Hạ Tuyết cảm thấy rõ ràng được thân thể của Di Sa đang dựa trên lưng mình hơi run rẩy, có lẽ là vì mất máu quá nhiều, cho nên lạnh, có lẽ, vì nữ nhân Y Liên đang phẫn nam trang đứng kia. Cảm giác bi thương nhàn nhạt phát ra từ người Di Sa, bao phủ lấy Hạ Tuyết, làm cho lòng nàng đau nói.

Công tử, Hạ Tuyết nguyện ý ở bên cạnh người cả đời! Công tử, đừng vì nữ nhân không đáng mà khổ sở, được không?

Những lời này lắng đọng lại trong lòng của Hạ Tuyết đã lâu, nàng muốn nói những điều này cùng Di Sa từ sớm, nhưng lại không dám. Cho dù bây giờ, bi thương của Di Sa phát ra khiến nàng đau lòng, chỉ muốn ôm hắn để an ủi, nhưng nàng vẫn không thể nói ra điều đó. Bởi vì nàng không dám — sợ nếu nói ra, sẽ bị Di Sa đuổi đi.

Nam nhân này bất luận dù ở trong mộng hay ở hiện thực , trong lòng vẫn nhớ mãi không quên một người là Y Liên. Nếu như nàng suy nghĩ muốn chiếm vị trí của Y Liên trong lòng hắn, Di Sa nhất định sẽ tức giận! Cho nên, không bằng cùng hắn như vậy, để hắn dựa trên lưng của nàng khi cần, đó là khả năng duy nhất nàng có thể làm, nếu có thể cùng Di Sa chỉ như thế mà thôi, nàng cũng cảm thấy rất hạnh phúc rồi.

“Y Liên. . . . . .” Di Sa thở dốc một hơi, đặt súng lên đầu của mình, tươi cười sáng lạn giống như ánh mặt trời, “Lúc trước, ta đã kết thúc tính mạng của mình như thế! Giết nàng, ta trả lại nàng một mạng, ta cho rằng hiện tại nàng đã tha thứ cho ta. . . . . . Y Liên, nàng thật sự không cho ta cơ hội nào sao?”

“Ta nhất định không tha thứ cho ngươi. Liên sinh, lúc ngươi giết chết nghĩa phụ, chúng ta đã ân đoạn nghĩa tuyệt.Nghĩa phụ một tay nuôi lớn ta, đối xử với ta như với con gái ruột, ngươi lại giết nghĩa phụ- người đã vất vả nuôi lớn chúng ta, ta tuyệt đối không tha thứ ngươi!”

Trong mắt của Mộ Dung Thất Thất, Di Sa là một tên điên. Nàng không muốn có bất luận quan hệ gì cùng hắn! Chẳng qua, Mộ Dung Thất Thất thật không ngờ, tên điên Di Sa này có thể chế tạo được súng lục! Nếu hắn có thể chế tạo được vũ khí có tính sát thương mạnh hơn giống như ở hiện đại, vậy chẳng phải thiên hạ sẽ trở nên đại loạn sao? Không được, không thể để cho tên Di Sa điên này làm đảo loạn thiên hạ!

“Ha ha ha ha!” Nghe Mộ Dung Thất Thất nói, Di Sa cười đến rơi nước mắt. Hai dòng lệ trong suốt, chạy dọc theo hai bên má, làm cho đôi mắt của Di Sa trở thành một cái hồ sâu không đáy.

“Pằng –” một bộ dáng ôn hoà lúc trước, lúc này vẻ mặt trở nên hung dữ nhìn Mộ Dung Thất Thất với Phượng Thương, tay phải không bị thương của hắn cầm súng giơ lên, nhắm ngay Mộ Dung Thất Thất.

“Nàng đã hận ta như vậy, nàng đã vĩnh viễn sẽ không tha thứ ta, nàng từ đầu đến cuối sẽ không yêu ta. . . . . . Ta đây không ngại dùng phương thức trước kia đối xử với nàng! Nàng sống đã không trở thành người của ta, thì ta muốn đến lúc nàng chết nàng phải là người của ta!”

“Cúi xuống!”

Di Sa điên cuồng như vậy, Mộ Dung Thất Thất kéo Phượng Thương nằm xuống, bên cạnh, Tô Mi cùng Tố Nguyệt cũng thuận thế ngã xuống.

Chính là lúc này!

“Chạy!” Di Sa ra lệnh một tiếng, Hạ Tuyết cắn răng, kéo cái chân gãy của mình đi, mang theo Di Sa trên lưng nhảy xuống sông Hồng.

“Tiểu thư bọn họ muốn chạy!” Tô Mi suốt ruột muốn đuổi theo Di Sa, lại bị Mộ Dung Thất Thất ngăn cản, bất luận Di Sa bị thương là thật hay giả, bọn họ cũng không để cho người trong nhà gặp nguy hiểm.

“Bùm –”

Hạ Tuyết mang theo Di Sa nhảy vào dòng nước sông đang chảy siết, đợi dòng nước êm dịu đi một chút, không đầy một lát bọn họ lại nổi lên trên mặt nước.

“Y Liên, ta không buông tay ! Ta sẽ quay lại !” Di Sa ôm cổ của Hạ Tuyết , nhìn Mộ Dung Thất Thất trên bờ: “Y Liên, nàng là của ta! Ta nhất định không bỏ qua !”

Những điều Di Sa nói, làm Phượng Thương vô cùng tức giận, không để ý đến những lo lắng của Mộ Dung Thất Thất, Phượng Thương đứng dậy xuất thủ: “Lấy cung tiễn tới!”

“Dạ!” Ngay lập tức lần lượt từng binh sĩ Ưng kỵ quân bắt đầu giương cung lên, Phượng Thương xoay mình lên ngựa, cưỡi ngựa đuổi theo dọc bờ sông.

“Thương! Cẩn thận vũ khí trong tay hắn!”

Thấy Phượng Thương như vậy, Mộ Dung Thất Thất trở nên nóng vội, bắt lấy một con ngựa đuổi theo.

“Công tử, bọn họ đến đây, làm sao bây giờ?” Hạ Tuyết đang ra sức bơi , không biết làm sao nước sông lại trở nên yên tĩnh, không đầy một lát Phượng Thương đã đuổi kịp theo bọn họ.

“Đừng sợ!” Di Sa cắn răng, tay trái đang bị thương của hắn nắm chặt lấy Hạ Tuyết, súng lục bên tay phải lại nhắm ngay Phượng Thương.

“Thương –” Mộ Dung Thất Thất lúc đuổi kịp nhìn thấy tình huống này, Phượng Thương lại lập tức dừng lại. Cây cung dài được Phượng Thương kéo căng ra , ánh mặt trời trải dài trên người của Phượng Thương, vẻ mặt hắn vô cùng nghiêm túc, giống như trời sinh một dạng.

“Vù –” mủi tên nhọn bay thẳng đến phía Di Sa.

“Công tử cẩn thận!”

Nhìn mủi tên nhọn từ xa tới gần , Hạ Tuyết theo bản năng che ở trước mặt Di Sa.

“Phốc –” mủi tên nhọn đâm vào vai phải của Hạ Tuyết , đau đớn làm nàng phải cắn răng.”Khốn nạn!” Thấy Phượng Thương làm Hạ Tuyết bị thương, Di Sa tức giận đến không nói được, nếu như vũ khí trong tay của hắn là thật, hắn nhất định sẽ dùng một viên đạn mà lấy mạng của Phượng Thương.

Lúc này Mộ Dung Thất Thất đã đi tới bên người Phượng Thương, vốn suy đoán Phượng Thương sẽ gặp nguy hiểm nhưng khi thấy sự việc xảy ra như thế này, Mộ Dung Thất Thất vô cùng kinh ngạc. Dựa theo tính cách của Di Sa, nhất định sẽ nổ súng giết Phượng Thương, vì sao hắn chưa ra tay? Chẳng lẽ, súng kia là giả ? !

Thấy vẻ mặt oán hận cùng tức giận của Di Sa, Mộ Dung Thất Thất lập tức khẳng định suy nghĩ của chính mình, “Thương, vũ khí kia là giả ! Giết hắn!”

“Được!” Phượng Thương lại lần nữa giương cung lên, gió phất quá mặt hắn, tóc đen trên trán của Phượng Thương đang tung bay, “Bắn!”

“Công tử, người đi trước –” Hạ Tuyết một tay đẩy Di Sa ra, để cho hắn đi trước, không ngờ lần này Di Sa nắm lấy nàng hết sức chặt chẽ .

“Công tử. . . . . .”

“Ta nhất định không bỏ lại ngươi! Ngươi nói muốn hầu hạ ta cả đời, không cho ngươi nói dối ta!”

Di Sa vừa dứt lời, mủi tên nhọn đã bay đến trước mặt.”A –” chỉ nghe một tiếng hét thảm, mủi tên nhọn bay thẳng vào giữa mắt trái của Di Sa .

“Công tử!” Hạ Tuyết thấy thế, bắt đầu hét lên.”Công tử! Công tử!”

Y Liên. . . . . . Di Sa ngắm nhìn Mộ Dung Thất Thất thật lâu, trong mắt có rất nhiều điều không cam lòng!

“Công tử!”

Trên sông, hai người chìm vào trong nước, trên mặt nước nhuộm lên một màu đỏ.

Chờ đợi đã lâu, nhưng bọn họ vẫn không thấy được có người nổi lên , Phượng Thương vừa mới buông cung tên trong tay ra, thì Ưng kỵ quân cũng đã kịp lúc chạy tới đây.

“Ngươi mang một ngàn quân lục soát hai bên đường sông cho ta! Sống phải thấy người, chết phải thấy xác!”

“Dạ!”

Tình trạng bi thảm vừa rồi của Di Sa, lẫn ánh mắt không cam lòng phút cuối của hắn, làm cho Mộ Dung Thất Thất trầm mặc rất lâu, đợi cho đến khi Phượng Thương đến bên cạnh ôm nàng, nàng mới thanh tỉnh: “Khanh khanh, thực xin lỗi nàng! Ta vốn có thể lấy mạng của hắn, không nghĩ rằng để cho hắn trốn thoát!”

Trong lời nói của Phượng Thương mang theo sự áy náy sâu sắc. Hiện tại chỉ có thể làm ắt trái của Di Sa bị thương, nếu như hắn có thể tránh được một kiếp này, nhất định sẽ điên cuồng mà quay trở lại .

“Không có chuyện gì! Chúng ta không có việc gì !”

Mộ Dung Thất Thất dựa vào trong lòng của Phượng Thương, nhẹ nhàng thở dài. Hi vọng Di Sa không có cơ hội quay trở về, nếu không, về sau không biết sẽ phát sinh chuyện gì nữa.

Cùng Phượng Thương trở lại bến đò, Mộ Dung Thất Thất lệnh cho Tô Mi đưa cho Già Lam cùng Kim Vũ mỗi người một viên thuốc, sau đó cởi trói cho bọn họ.

“Ngươi cho chúng ta ăn cái gì?” Kim Vũ muốn móc họng để nhổ ra, nhưng viên thuốc ngay khi vào miệng đã hoà tan, căn bản không thể phun ra được.

“Tiêu Diêu Hoàn.”

” Tiêu Diêu Hoàn của Liên công tử ?” Già Lam từng nghe nói qua Tiêu Diêu Hoàn, nghe nói người ăn xong Tiêu Diêu Hoàn, từng tháng đều phải dùng giải dược, nếu không nội tạng sẽ bắt đầu từ từ hư thối, cuối cùng cả người sẽ thối rửa thành một vũng nước màu vàng. Tuy nó có tên là Tiêu Diêu Hoàn, nhưng hoàn toàn ngược với ý nghĩ của người vừa nghe tên này, người dùng Tiêu Diêu Hoàn , từ nay về sau sẽ không thể tự do tự tại mà sinh sống, cho nên cái tên này là hoàn toàn trái ngược.

Nhắc tới Liên công tử, Già Lam bỗng nhiên lại bắt đầu liên tưởng đến Y Liên, lại nhìn qua Mộ Dung Thất Thất, ánh mắt trở nên sâu sắc, “Ngươi là Y Liên, là Liên công tử sao?”

“Thông minh!”

“Ngươi cuối cùng muốn cái gì? Ta không biết ân oán giữa ngươi cùng Di Sa cuối cùng là gì, nhưng ngươi làm người Bồng Lai Đảo bị thương, nhất định sẽ trở thành kẻ thù của ta! Ta sẽ không vì ăn Tiêu Diêu Hoàn gì đó, mà nghe theo lệnh của ngươi đâu !”

Già Lam liên tục nói nhiều như vậy, Mộ Dung Thất Thất dứt khoát đứng một bên ôm bả vai, nhìn Già Lam đem tất cả bực tức mà phát tiết ra ngoài.

“Nói xong chưa? Nói xong rồi thì cho xem mạch cho ta!” Mộ Dung Thất Thất cầm lấy tay trái của Phượng Thương đưa tới trước mặt Già Lam.

“Ngươi muốn làm gì? Ngươi không phải y thuật inh sao! Trên đời này lại có người ngươi xem bệnh không được sao?”

“Ít nói nhảm đi !” Tô Mi rút đao đặt lên trên cổ Già Lam: “Tiểu thư nói cái gì, ngươi chỉ cần nghe thôi! Làm sao lại nói nhiều lời vô nghĩa như vậy chứ, thật giống như nữ nhân!”

Bị Tô Mi không ngừng chửi bới ột trận, Già Lam đen mặt, không thèm đáp lại Mộ Dung Thất Thất, lại bị Tô Mi kéo đến trước mặt nàng ấy: “Cho ngươi xem bệnh cho cô gia của chúng ta đã là coi trọng ngươi lắm rồi ! Đừng nói đường đường là đệ tử của Bồng Lai đảo mà không biết bắt mạch!”

Tuy Già Lam muốn trở nên kiên cường , nhưng hắn cũng biết hảo hán không ăn thiệt trước mắt, không cam lòng đưa tay phủ lên tay của Phượng Thương. Xét thấy không sao cả, bắt mạch cho Phượng Thương, Già Lam bỗng nhiên ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn Phượng Thương, làm sao cũng vẫn không nghĩ ra quan hệ giữa người này cùng Bồng Lai đảo là như thế nào.

“Ngươi làm sao có thể trúng Vong Tình? Vong Tình, chỉ Bồng Lai đảo mới có, ngươi khi nào đến Bồng Lai Đảo? Rốt cuộc ngươi cùng người Bồng Lai Đảo có quan hệ gì?”

“Vong tình?” Tên này nghe thật lạ, tất cả mọi người nhìn về phía Già Lam, muốn đợi giải thích của hắn, nhưng dĩ nhiên là Già Lam không phải hỏi thân thế Phượng Thương . Vong Tình là mê dược của Bồng Lai đảo , trên người của Phượng Thương vì sao lại có loại này? Chẳng lẽ hắn là đệ tử của Bồng Lai đảo ? Có sứ mệnh bí mật phải làm trên đại lục sao? Vì sao chính hắn chưa từng nghe danh của Phượng Thương trên Bồng Lai Đảo?

“Trên người mẫu thân có độc này, về sau mẫu thân mang thai ta, độc này liền chuyển đến người của ta.”

Phượng Thương chỉ đơn giản giải thích nguồn gốc bị trúng độc.

“Mẫu thân của ngươi là người nào trên Bồng Lai Đảo? Từ trước giờ chỉ có, chỉ có. . . . . .” Già Lam câu nói kế tiếp liền nuốt hết vào trong bụng, từ trước đến giờ chỉ có nữ đệ tử của Bồng Lai đảo được gả ra ngoài — hoàng hậu lúc trước của Đông Lỗ Quốc đã bị hạ độc “Vong Tình”. Nhưng Phượng Thương là Vương gia của Bắc Chu Quốc, lúc nào lại có quan hệ cùng Đông Lỗ Quốc chứ ?

“Ngươi nói rõ ràng ra cho ta! Rõ ràng là gấp chết người mà! Ấp a ấp úng, có phải người của Bồng Lai đảo nhận không ra người hay không !” Một bên Tô Mi bị Già Lam đang nói đến một nửa làm cho nàng vô cùng tức giận, đao trong tay càng kề sát cổ của Gia Lam: “Nói!”

“Tô Mi, dừng tay! Các ngươi lui hết ra đi, toàn bộ lùi ra bên ngoài hai mươi mét cho ta!” Mộ Dung Thất Thất ra lệnh cho Tô Mi thu đao, tất cả mọi người lui ra, trong này chỉ còn lại ba người Già Lam, Phượng Thương cùng Mộ Dung Thất Thất.

“Hiện tại ngươi có thể nói cho chúng ta biết, Vong Tình là cái gì !”

Tư thế này của Mộ Dung Thất Thất, một bộ dạng nếu không hỏi được vấn đề nhất định sẽ không bỏ qua, Già Lam cười khổ một tiếng, nói ra bí mật của “Vong Tình” .

” Vong Tình nghĩa cũng giống như tên của nó, có thể làm cho người khác quên đi tình cảm của mình. Bồng Lai đảo cùng Đông Lỗ Quốc đều có quan hệ thân thiết, lúc trước hoàng hậu của Đông Lỗ Quốc đều là nữ đệ tử của Bồng Lai Đảo. Chẳng qua là, Bồng Lai đảo lo lắng nữ đệ tử của Bồng Lai Đảo sau khi trở thành hoàng hậu sẽ không còn trung thành nữa, nên phòng bị, tránh để nữ đệ tử Bồng Lai Đảo liên thủ với hoàng đế Đông Lỗ Quốc đối phó Bồng Lai đảo, cho nên nữ đệ tử được sẽ trở thành hoàng hậu của Đông Lỗ Quốc, sẽ được sư môn ban độc Vong Tình.”

“Người uống độc Vong Tình, nếu động tình, ba năm sau, sẽ quên đi hoàn toàn người trong lòng, về sau đều một lòng một dạ, không bao giờ có thể lần nữa có tình cảm trai gái được. . . . . .”

Nói về ý nghĩa của độc này, Già Lam nhìn vào mắt của Phượng Thương, “Nếu ta không nhầm, thì độc trên người ngươi nhất định là Vong Tình. Tuy ta cuối cùng vẫn không biết quan hệ giữa mẫu thân của ngươi cùng người của Bồng Lai Đảo là như thế nào, lại trúng độc Vong Tình trong lúc đang mang thai, nhưng chuyện có thể truyền độc cho hài tử lúc đang mang thai thì ta chưa từng nghe qua. Nếu thật sự có thể di truyền, thì không phải tất cả Hoàng đế của Đông Lỗ Quốc đều có thể đã trúng độc này rồi sao? Nhưng khả năng này là không có ! Trừ phi lúc mẫu thân ngươi đang mang thai người đã trúng độc này, chỉ có thể giải thích như vậy thôi.”

“Chẳng qua là độc của Vong Tình tổn thương rất lớn đối với thân thể của nữ tử, nếu như trong lúc đang mang thai mà bị trúng độc này, chẳng những sẽ làm tổn thương cơ thể cùa người mẹ, còn có thể liên lụy đến hài tử. Nếu không là, mẫu thân ngươi không thích ngươi, cho nên ăn Vong Tình vào; hay là, mẫu thân ngươi không biết hậu quả sau khi ăn phải độc Vong Tình. . . . . . Thứ lỗi cho ta mạo muội, xin hỏi cuối cùng mẫu thân ngươi là ai?”

“Hạ Uyển Oánh.”

Nghe đươc từ miệng của Phượng Thương cái tên “Hạ Uyển Oánh” , Già Lam vô cùng kinh ngạc:”Hạ Uyển Oánh là công chúa Đông Lỗ quốc, gả cho Thái tử Tần quốc lúc trước, lại bị hoàng đế của nước Tần ngang ngược đoạt đi. . . . . . Kia, nếu nói như vậy bà ngoại của ngươi là nữ đệ tử Quân Lan Mai ở Đông Lỗ Quốc rồi, điều này chính xác là có quan hệ cùng Bồng Lai Đảo. Nhưng tuyệt đối không thể xảy ra việc này được ! Sư môn chỉ ban thuốc cho hoàng hậu của Đông Lỗ Quốc mà thôi, độc Vong Tình này làm sao có thể để cho công chúa dùng được? Chuyện này không thể có quan hệ với nhau được ? !”

“Vậy phải hỏi hoàng hậu hiện tại của Đông Lỗ Quốc, Quân Lan Tâm .”

Lúc Phượng Thương nói ra câu này, Già Lam liền suy nghĩ cẩn thận lại vấn đề này. Hoàng hậu trước Quân Lan Tâm, là Quân Lan Mai, lúc sau Quân Lan Mai chết vì bệnh, muội muội ở Bồng Lai Đảo của Quân Lan Mai- Quân Lan Tâm được đưa lên, thay thế vị trí hoàng hậu. Chẳng lẽ lúc trước Quân Lan Tâm cất dấu độc Vong Tình, cuối cùng hạ độc công chúa Hạ Uyển Oánh ? Thật sự là quá rối rắm !

Chuyện của quá khứ, loạn thành một đoàn như thế, làm cho người ta muốn giải thích cũng không được, nghĩ cũng không xong, mà bây giờ lại có thể lý giải một cách hợp lý nguyên do mà Phượng Thương trúng độc Vong Tình này .

“Già Lam, Vong Tình này giải như thế nào?” Mộ Dung Thất Thất có chút sốt ruột, nếu Vong Tình thật sự giống như Gìa Lam nói, sau ba năm người trúng độc mà động tình, sẽ quên hoàn toàn thê tử của mình, nếu vậy không phải nàng với Phượng Thương chỉ còn thời gian là hai năm rưỡi nữa sao?

“Khó mà giải được.” Già Lam lắc đầu: “Độc này vốn là vì phòng ngừa nữ đệ tử phản bội Bồng Lai đảo mà đặc biệt chế thành cho nên Vong Tình này rất khó giải.”

“Không có khả năng!”

Phượng Thương không tin trên đời này còn có độc khó giải như vậy, hắn không muốn quên Mộ Dung Thất Thất, không muốn quên toàn bộ về nàng!

“Nói! Cuối cùng giải dược là cái gì?” Phượng Thương nắm lấy bả vai của Già Lam, mắt phượng mờ mịt.

“Ta thật sự không biết! Ngươi cho dù có giết ta, ta cũng không biết! Trừ phi. . . . . .”

“Trừ phi cái gì? !”

“Trừ phi đi Bồng Lai đảo tìm sư phó của ta, hi vọng còn có thể giải trừ!”

“Ầm–” Phượng Thương ném Già Lam xuống đất, sắc mặt âm trầm: “Ta sẽ ! trong vòng hai năm ta sẽ tìm ra giải dược ở Bồng Lai Đảo !”

Già Lam cùng Kim Vũ bị “áp giải” trở về Nam Lân vương phủ, Phượng Thương quyết định giam giữ hai người này lại, để bọn họ dẫn đường đi đến Bồng Lai Đảo.

“Khanh khanh, nàng yên tâm, ta sẽ không quên nàng!” trên Thính Tùng Lâu, Phượng Thương ôm lấy Mộ Dung Thất Thất, hôn lên đôi môi của nàng, nhăn mày nói: “Tin tưởng ta!”

“Thương –” Mộ Dung Thất Thất cảm thấy trong lòng vô cùng bất lực, nghĩ đến tương lai sau này, Phượng Thương sẽ quên đi khoảng thời gian họ ở bên nhau từng chút một, quên đi cục cưng của bọn họ, chuyện này khiến cho lòng nàng lạnh lẽo đến đáng sợ.

“Việc này giao cho ta! Ta nhất định trong vòng nửa năm đánh bại Đông Lỗ quốc, đến lúc đó chúng ta cùng đi Bồng Lai Đảo, nàng nói có được hay không?”

“Được!” Chuyện cho tới bây giờ, chỉ có thể thuận theo như vậy. Chiến sự ở Đông Lỗ quốc không thể kéo dài, thời gian càng kéo dài, thời gian còn lại của bọn họ lại càng ngắn. Huống chi còn có Tây Kỳ quốc cùng Nữ Chân tộc, việc này đều có ảnh hưởng đến bọn họ. Chiến sự, phải nhanh chóng kết thúc, tất cả!

Minh Nguyệt Thịnh sau khi cùng Mộ Dung Thất Thất đạt thành hiệp nghị liền quay trở về Nam Phượng Quốc, trước khi đi Minh Nguyệt Thịnh để lại thư cho Mộ Dung Thất Thất, mặt trên chỉ có hai chữ rồng bay phượng múa- “yên tâm”.

Lúc đi, Minh Nguyệt Thịnh mang theo Cổ Quân Uyển . Sau khi biết Minh Nguyệt Thịnh có tình cảm sâu đậm đối với Mộ Dung Thất Thất, Cổ Quân Uyển vẫn muốn được tiếp cận Mộ Dung Thất Thất, nhìn xem rốt cuộc nàng là ngươi như thế nào, nhưng chẳng qua chưa tìm được cơ hội nào, thì đã bị Minh Nguyệt Thịnh mang về nước rồi.

“Minh Nguyệt Thịnh, ngươi giúp Bắc Chu quốc là vì cái gì? Là vì Mộ Dung Thất Thất sao?” Trên xe ngựa, Cổ Quân Uyển than thở , liếc mắt nhìn Minh Nguyệt thịnh. Nàng vốn nghĩ rằng Minh Nguyệt thịnh đã thông suốt , cho nên trở về Nam Phượng quốc, làm một Hoàng đến tốt, không nghĩ rằng lần này hắn trở về , mục đích thật sự là muốn xuất binh tây tấn công Tây Kỳ Quốc.

” Mộ Dung Thất Thất thật sự tốt như vậy sao?”

“Chuyện này không quan hệ tới nàng ấy! Ta chẳng qua cảm thấy có được một cơ hội, đúng lúc muốn tìm Tây Kỳ Quốc để báo thù mà thôi.”

“Dừng! Ngươi đang lừa gạt người nào vậy? !” Cổ Quân Uyển không tin lời của Minh Nguyệt Thịnh: “Ngươi trở về từ trong vương phủ lại đột nhiên thay đổi chủ ý, nhất định là vì Mộ Dung Thất Thất! Minh Nguyệt Yhịnh, ta muốn nhắc nhở ngươi, ngươi là vua của một nước, không thể vì tư tình nam nữ, mà không để ý đến lợi ích quốc gia.”

” Mộ Dung Thất Thất đã từng giúp ta, bằng hữu của ta gặp nạn, ta vẫn nên giúp đỡ, đây là việc thứ nhất; việc thứ hai, Tây Kỳ Quốc từng làm nhục Nam Phượng quốc,chuyện bọn họ làm nhục ta, thù này tất nhiên ta nhất định phải đáp trả họ cho tốt; việc thứ ba, nếu Bắc Chu quốc bị tiêu diệt , thì đối với Nam Phượng Quốc của chúng ta cũng không có lợi gì, đạo lý giúp nhau giữa lúc hoạn nạn này chẳng lẽ ngươi còn không hiểu sao. Được rồi! Chuyện này ta không muốn giải thích nhiều ! quyết định như vậy đi!”

“Minh Nguyệt Thịnh, ngươi rõ ràng là tên khốn nạn. . . . . .”

Phúc Nhĩ điều khiển xe ngựa, nghe bên trong tranh cãi ầm ĩ, bất đắc dĩ mà cười cười, tiếp tục quất một roi lên mông ngựa.

Sau một đêm ở bên cạnh Mộ Dung Thất Thất, Phượng Thương sáng sớm đã thức dậy.

“Thương –” hôm nay đã bắt đầu xuất binh, Mộ Dung Thất Thất nhớ tới nhất định phải tiễn Phượng Thương, lại bị Phượng Thương ngăn lại, “Nàng hãy nghỉ ngơi cho tốt đi, ngủ lâu hơn một tí! Phải tiễn đưa ta, tư vi ly biệt rất khổ sở, ta không muốn. . . . . .”

Phượng Thương nói những lời nguỵ biện này , cuối cùng Mộ Dung Thất Thất đành phải gật đầu, chỉ nằm ở trên giường nhìn Phượng Thương thay ngân ti áo giáp cùng chiến bào, toàn thân bạch y, làm cho Phượng Thương càng trở nên khôi ngô tuấn tú, Mộ Dung Thất Thất nhìn đến ngẩn người.

“Chờ ta trở lại! Còn có, ta yêu nàng!” Phượng Thương nhìn Mộ Dung Thất Thất đắm đuối, lại liếc mắt nhìn nàng lần nữa, sau cùng hôn lên cái trán của nàng, xoay người đi nhanh xuống Thính Tùng Lâu.

Ngoại ô Yên Kinh Thành, đại quân chia ra ba đường đồng thời xuất phát, tiểu hoàng đế Hoàn Nhan Kiệt cùng hoàng thái hậu Đông Phương Lam tự mình xuất cung đưa tiễn.

“An toàn là trên hết! Nhất định phải chú ý an toàn!” Nhìn Phượng Tà, Phượng Thương cùng Hoàn Nhan Khang, Đông Phương Lam chỉ có thể nói được câu đó.

“Người cứ yên tâm!”

Cáo biệt Đông Phương Lam cùng Hoàn Nhan kiệt, ba người lên ngựa: “Xuất phát!”

Thanh âm vang vọng lên tất cả mặt đất, binh mã ba đường chậm rãi xuất phát, đi đến ba hướng khác nhau.

“Nhất định phải bình an trở về !” Đông Phương Lam vẫy tay, trong mắt nén lệ. Nếu không có chiến tranh, thật là vô cùng tốt! Nhưng chỉ có nguyện vọng bao giờ cũng tốt như vậy, nhưng sự thật lại luôn luôn tàn nhẫn như thế. Hi vọng con cháu của nàng có thể bình an trở về, hi vọng thiên hạ thái bình, quốc thái dân an!

Nhiếp Chính vương cùng Tiêu Dao Vương tự mình xuất chinh, chính sự trong triều lại rơi lên người Đông Phương Lam. May mà Đông Phương Lam vốn có danh tiếng là một nữ nhân kiên cường mạnh mẽ, việc này căn bản không làm khó được người. Hơn nữa kẻ thù đang xâm lấn, trong triều trên dưới vẫn có người hành động bên ngoài, cho nên đại thần trong triều lúc này vẫn chưa hoàn toàn đoàn kết với nhau.

Sau khi Mộ Dung Thất Thất nghỉ ngơi một ngày,tạm biệt Đông Phương Lam cùng Hoàn Nhan Minh Nguyệt, nàng xuất phát đi đến phía Đông.

Bên cạnh Sông Hồng, Ưng kỵ quân lục soát đã lâu, vẫn không tìm thấy Di Sa cùng Hạ Tuyết, ngay cả thi thể cũng không nhìn thấy. Sau khi tin tức này được truyền đến Phượng Thương, Phượng Thương lập tức cho người đuổi bắt Di Sa. Hai người này, hoặc là đã chết, hoặc là, đã chạy thoát.

Suy đoán của Phượng Thương không sai, ở phía hạ lưu sông Hồng có một căn nhà làm bằng cỏ tranh, trong đó Di Sa đã hôn mê được một tháng.

“Hạ Tuyết cô nương, thuốc đã được nấu tốt!” Một bà cụ bưng một chén thuốc đen đặc đi đến.

“Lý nãi nãi, cám ơn người! Phiền toái cho người !” Hạ Tuyết vội vàng đứng lên, lại bị Lý nãi nãi ngăn lại: “Con đừng động! Thương thế trên người của con chưa được tốt!” Bà cụ đem chén thuốc đưa cho Hạ Tuyết: “Con đừng chỉ lo chăm sóc tướng công, nên chăm sóc tốt cho bản thân mình đi! Thuốc của con lập tức sẽ có! Một lát nữa ta sẽ đem cho con!”

“Cám ơn người!” Hạ Tuyết muốn đưa bà cụ ra ngoài, lại bị Lý nãi nãi ngăn lại: “Con nghỉ ngơi cho tốt đi! Thân thể của mình không tốt ,thì làm sao có thể chăm sóc tấn công của con được! Hơn nữa, vị tiểu công tử này cũng vô cùng anh dũng, nhìn qua có vẻ nhỏ con như vậy , nhưng vẫn có lá gan lớn mà đào hôn. Có điều người nhà của hôn phu con cũng thật quá hung dữ, đối xử với các con như thế, thật là một đôi uyên ương số khổ !”

” Lý nãi nãi, cháu phải cảm Lý Đại Thúc cứu chúng cháu, nếu không gặp được Lý đại thúc cùng người,cháu với tướng công của cháu đã chết, nếu như không chết, cũng sẽ bị bọn họ bắt về, đấy chẳng khác nào sống không bằng chết!”

Sắc mặt Hạ Tuyết tái nhợt, tuy vẻ mặt có chút lạnh nhạt, nhưng lúc đối diện cùng bà cụ, lại ôn hòa đi rất nhiều: “Cháu thay tướng công cảm tạ người! Cháu phải dập đầu cảm ơn người !”

Không để ý đến miệng vết thương trên chân của nàng, Hạ Tuyết đi tới trước mặt bà cụ, quỳ gối trước mặt bà, dập đầu “cộp cộp cộp” ba cái.

“Ai nha nha! Con mau đứng lên! Đây là như thế nào! Mau đứng lên đi!” Lý nãi nãi dìu Hạ Tuyết đứng lên, lại đỡ nàng ngồi xuống: ” Gia đình chúng ta nghèo, cũng không có đồ đạc gì cả! Coi như các ngươi mạng lớn đi! May là trước kia phu quân nhà ta có mở tiệm thuốc, Lý Đại đi theo phụ thân của hắn học được một chút y thuật, nếu không cũng không thể cứu sống các con rồi. Cái này gọi là người hiền lành được trời phù hộ mà thôi, vợ chồng trẻ các ngươi đại nạn không chết, về sau có thể hưởng phúc cùng nhau !”

“Cảm tạ lời chúc của người! Nếu tướng công của cháu có thể tỉnh lại, cháu nguyện ý làm trâu làm ngựa cho người!”

Hạ Tuyết nói lời này, làm cho ánh mắt của bà cụ nóng lên: “Hài tử ngốc, nói bậy cái gì ! Chờ tướng công của con tỉnh dậy, trước hết các con tìm một chỗ trốn ba đến năm năm đi, thời gian sau, phụ mẫu con cũng đã nguôi giận . Đến lúc đó mang theo ngoại tôn về mà nhận tội cũng không muộn, phụ mẫu con nhất định sẽ tha thứ cho các con! Nghe lời bà cụ ta, nhất định không sai !”

Tiễn Lý nãi nãi đi, Hạ Tuyết bưng thuốc đi tới trước mặt Di Sa.

Nhìn vết thương bó trên mắt trái của Di Sa, Hạ Tuyết nhịn không được mà rơi nước mắt. Đã một tháng trôi qua , Di Sa vẫn trong tình trạng hôn mê. Lúc trước hắn đã sốt cao rất lâu, nàng cho rằng hắn không thể qua khỏi, muốn cùng chết với hắn. Không nghĩ rằng sau khi Di Sa hết sốt cao, lại hôn mê suốt một tháng như vậy.

“Công tử, công tử. . . . . .” Nhẹ nhàng vuốt ve vai trái của Di Sa, miệng vết thương nơi này đã bắt đầu khép lại. Theo theo như lời Lý nãi nãi, bọn họ may mắn khi gặp được Lý Đại, nếu không bọn họ đã sớm biến thành hai bô xương trắng .

Tuy vai trái bị thương của Di Sa có thể trị lành được , nhưng còn mắt trái của người, lại vô phương cứu chữa. Mắt trái của Di Sa bị thương là do Phượng Thương bắn tên, hiện tại mắt trái của người hoàn toàn trở thành tàn tật, chỉ còn có thể nhìn thấy được một bên. Không biết sau khi Di Sa tỉnh lại, có thể tiếp nhận chuyện như vậy hay không. Công tử là một người kêu ngạo như vậy, đôi chân đã bị phế đi cũng phải trải qua một thời gian dài mới có thể tiếp nhận, lần này mắt trái lại bị như vậy, nhất định người sẽ rất thống khổ!

“Công tử, là Hạ Tuyết không tốt, là Hạ Tuyết không đỡ tên cho người, là Hạ Tuyết không chăm sóc tốt cho người!” Mặt của Hạ Tuyết kề sát vào ngực của Di Sa , nghe thấy nhịp tim đập chậm chạp của hắn. Mỗi lần, chỉ có như vậy, lòng nàng đang lo lắng mới có thể có chút bình tĩnh. Có nhịp tim, nói rõ là công tử còn sống! Chỉ cần người còn sống, trong lòng nàng liền có hi vọng.

“Công tử, người hãy quên Y Liên đi! Hạ Tuyết không được sao? Tại sao người không nhìn nô tỳ! Nô tỳ không rời khỏi người, vĩnh viễn đều sẽ không bỏ rơi người. . . . . . Công tử, nô tỳ không được sao?”

Hạ Tuyết nói năng liên tục, nói ra những lời bình thường nàng không dám nói, trước kia Di Sa không thích nàng chạm vào người, nhưng bây giờ chỉ còn mỗi Hạ Tuyết bên cạnh hắn đút thuốc cho hắn. Đã từng có một hai lần, Hạ Tuyết từng hi vọng tình trạng này có thể kéo dài, cho du Di Sa hôn mê , nhưng ít ra Di Sa hoàn toàn thuộc về nàng.

“Công tử, chúng ta uống thuốc!”

Hạ Tuyết ngậm một ngụm thuốc, cúi người, đem môi tiến đến bên môi Di Sa, cái lưỡi xinh đẹp cạy mở hàm răng của hắn, đem toàn bộ thuốc cho Di Sa uống. Chờ sau khi Di Sa nuốt xuống, nàng mới tiếp tục ngậm một ngụm thuốc.

Tiếp xúc thân mật như vậy, là điều mà Hạ Tuyết chưa bao giờ dám nghĩ tới! Nhưng lúc này vì Di Sa đã hôn mê, không có biện pháp để cho người uống thuốc, nàng chỉ có thể dùng miệng mà cho hắn uống thuốc, vô cùng vui vẻ mà hưởng thụ sự thân mật như vậy .

Một chén thuốc, rất lâu sau Hạ Tuyết mới có thể đút hết toàn bộ cho Di Sa.

“Công tử, thuốc này mặc dù rất khó uống, người uống thuốc là tốt rồi!” Hạ Tuyết dịu dạng lau vết thuốc còn dính trên miệng của Di Sa. Hiện tại nhìn thấy Di Sa nhu thuận nằm trên giường, tuy còn đang hôn mê, nếu không phải khuôn mặt hắn trắng bệch đến doạ người, thì người ngoài còn tưởng hắn giống như đang nằm ngủ.

Tay Hạ Tuyết, nhẹ nhàng vuốt nhẹ lên khuôn mặt ngây thơ của Di Sa, trong mắt như đang chuẩn bị ột hành động yêu thương nào đó. Nếu là, có thể như vậy, cũng không phải không tốt. . . . . .

Nhìn thấy khuôn mặt tuyệt mĩ của Di Sa, trong lòng Hạ Tuyết một trận nhiệt tản ra, có thể hôn môi công tử hay không? Trong lòng Hạ Tuyết như đang đấu tranh . Sau cùng, tình cảm đối với Di Sa, đã phá tan lý trí của nàng.

Nàng cúi đầu, tiến đến trước mặt Di Sa. Làn da trắng như gốm sứ của người, trơn bóng không tỳ vết, không thể nhìn thấy lỗ chân lông. Còn có hàng lông mi của người thật dài, giống như một bàn chải nhỏ. Bình thường hàng lông mi mê người dưới ánh mắt của người, lúc này nhắm chặt lại, mềm mại giống như hài tử, Hạ Tuyết lần đầu tiên phát hiện, Di Sa còn có một mặt yên tĩnh như vậy.

“Công tử –” Hạ Tuyết mặt có chút hồng, nàng không biết nàng như thế này có tính là không tôn trọng Di Sa hay không, nhưng mà nàng vô cùng yêu Di Sa. Nếu như hắn tỉnh lại, nàng cũng không thể làm bất cứ việc gì nữa. Bây giờ Di Sa đang hôn mê, nàng ít nhiều nên làm những việc mà ngày thường nàng không dám làm với Di Sa.

Đang lúc Hạ Tuyết nhắm mắt, lúc muốn hôn lên môi của Di Sa , mắt phải của Di Sa đột nhiên mở ra, nhìn Hạ Tuyết càng ngày càng gần mình.

Ngay lúc Hạ Tuyết nghĩ rằng muốn chạm lên cánh môi mềm mại kia, một âm thanh khàn khàn truyền tới tai nàng, “Hạ Tuyết –”

Hạ Tuyết đột nhiên mở mắt, nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo của Di Sa, chén thuốc trong tay “Loảng xoảng!” Một tiếng rơi trên mặt đất, bể thành nhiều mảnh.

“Hạ Tuyết cô nương, có chuyện gì ?” Ở ngoài cửa Lý nãi nãi lại bưng một chén thuốc đen tuyên đi đên, nghe được âm thanh này, bà bước chân nhanh hơn một chút, đến gần nhìn thấy Di Sa đã tỉnh lại.

“Ai nha! Thật sự là việc vui lớn rồi! Thật tốt quá! Hạ Tuyết cô nương, tướng công của ngươi đã tỉnh! A di đà Phật, Phật tổ phù hộ!” Lý nãi nãi đặt chén thuốc xuống, nhìn Bồ Tát trên đầu giường chắp tay lạy, sự xuất hiện của Lý nãi nãi, hoàn toàn giúp cho Hạ Tuyết hoá giải sự ngượng ngùng, nàng lập tức đứng dậy, suy nghĩ muốn làm như chưa từng phát sinh chuyện gì, nhưng trên khuôn mặt đã ửng đỏ như bị ai thêu cháy.

Sau khi cùng Lý nãi nãi nói vài câu chúc mừng, Hạ Tuyết mới nhìn hướng di cát.

“Ngươi nói cho người đó biết, chúng ta là vợ chồng?” Lúc này Di Sa đã hoàn toàn tỉnh lại, sự đau đớn truyền từ mắt trái, hắn biết mắt trái của hắn thật sự đã xảy ra vấn đề. Hạ Tuyết suy đoán lần này Di Sa sẽ vô cùng tức giận, nhưng kỳ lạ là lần này hắn lại vô cùng yên tĩnh.

“Công tử, đây là kế sách tạm ứng của nô tỳ, nô tỳ không phải cố ý. . . . . .”

“Không tệ!” Hạ Tuyết như muốn giải thích, lại nghe thấy Di Sa khen ngợi, làm cho nàng như chết đứng tại chỗ.

Thấy Hạ Tuyết có chút ngẩn người, Di Sa cười cười, “Như thế nào? U mê? Tưởng là ta sẽ dạy dỗ ngươi một trận sao? Hóa ra ta trong lòng của ngươi là một người lạnh lùng như vậy sao!”

“Không phải, công tử không phải là người như thế!”

“Hạ Tuyết, cám ơn ngươi đã cứu ta!” Di Sa mỉm cười, “Nếu không phải ngươi cứu ta, ta đã táng thân ở sông Hồng rồi.”

“Đây là việc nô tỳ phải làm !” Nhìn thấy Di Sa trở nên khách khí, dịu dàng như vậy, làm cho Hạ Tuyết có chút thụ sủng nhược kinh: “Công tử, người hôn mê suốt một tháng, nô tỳ lo lắng cho người rất nhiều!”

“Cái gì? ! Một tháng!” Di Sa nghe xong tin tức này chấn động, đấu tranh suy nghĩ một lúc: “Hiện tại chúng ta đang ở chỗ nào? Bắc Chu quốc đã xuất binh đánh Đông Lỗ Quốc rồi sao? Tình hình chiến đấu hiện tại như thế nào?”

“Công tử, chúng ta đang ở Bắc Chu quốc, Đông Lỗ Quốc còn cách rất xa chúng ta –”

“Thu thập đồ đạc, trở về Đông Lỗ!”

## 118. Chương 125 : Phượng Thương Là Kẻ Điên

Quyết định của Di Sa làm Hạ Tuyết bất ngờ.”Công tử, thương thế của người quan trọng hơn, người cần thời gian để nghỉ ngơi!”

Hạ Tuyết mới vừa nói xong, Di Sa liền gặp phải một trận choáng váng, phía bên mắt trái truyền đến cơn đau đớn, kích thích thần kinh của hắn. Mắt trái của hắn đã được băng bó, Hạ Tuyết vội vàng đỡ Di Sa nằm xuống.”Công tử, người thấy như thế nào? Có phải rất đau hay không?”

Di Sa đau đớn đến không thể chịu đựng nổi, chỉ có thể mở miệng mà thở phì phò.

Thấy Di Sa khó chịu như vậy, trong lòng của Hạ Tuyết còn đau hơn hắn gấp trăm lần, “Công tử, thuốc mang theo bên người chúng ta đều bị nước cuốn trôi! Nơi này hoang vu hẻo lánh như vậy , cái gì cũng không có. . . . . .”

“Không sao.” Di Sa hít một hơi thật sâu. Mặc dù hắn nghĩ muốn ngay tức khắc có thể mọc cánh mà bay đến Đông Lỗ Quốc, nhưng cơn đau vừa rồi, làm Di Sa phát hiện rằng không thể gấp rút lên đường được, việc này đối với hắn mà nói y như chuyện hoang đường. Trừ phi, hắn muốn để tánh mạng của mình ở Đông Lỗ Quốc. Nhưng mà trước khi đoạt lại được Y Liên, hắn không thể chết được.

“Công tử, thân thể của người đang bị trọng thương, cần phải nghĩ ngơi thật tốt. Không bằng người nên nghỉ ngơi trước, chừng nào thân thể tốt hơn , chúng ta trở về Đông Lỗ Quốc, có được không? Người không phải đã từng nói, thân thể là quan trọng nhất sao!Nếu như không có một thân thể khỏe mạnh, người làm sao có thể thực hiện được giấc mộng của mình chứ?”

Trong lúc Di Sa đang do dự, lời Hạ Tuyết nói không thể nghi ngờ đã có tác dụng “quyết định”, đúng lúc này mắt trái lại truyền đến một trận đau đớn, làm Di Sa thiếu một chút đã hôn mê.

“Hạ Tuyết. . . . . . Ngươi đi hỏi thăm tình hình chiến đấu của Đông Lỗ Quốc , chúng ta trước không đi.”

Di Sa nói tạm thời không đi, làm cho Hạ Tuyết vui vẻ một hồi. Trước kia Di Sa luôn luôn ngoan cố mà giữ vững suy nghĩ của hắn, chưa bao giờ đồng ý thay đổi, lần này hắn lại có thể chịu suy nghĩ như vậy, có phải trong lòng của Di Sa, nàng đã có chiếm được một vị trí nho nhỏ hay không ?

Di Sa từ từ nhắm hai mắt lại, tay phải nắm chặt thành quyền. Hiện tại hắn giống như một con hổ đã bị rút đi móng vuốt, ngay cả một người bình thường cũng có thể làm hắn bị thương. Tình trạng tay trái với mắt trái, khiến Di Sa hận chết Phượng Thương.

Nam nhân kia giống như một thiên chần, chẳng những cướp đi Y Liên của hắn, còn huỷ đi mắt trái của hắn, làm tổn thương tay trái của hắn. Mối hận đoạt tình, bi thống khi bị thương, hắn nhất định sẽ trả! Nhưng mà trước khi báo thù, hắn nhất định phải mau chóng khôi phục lại khoẻ mạnh. Giống như lời của Hạ Tuyết nói, nếu không khoẻ mạnh, hắn làm sao có thế đoạt lại Y Liên từ tay của Phượng Thương chứ? Vốn hai chân đã tàn phế, hiện giờ còn mất đi mắt trái, Y Liên liệu sẽ thích hắn như thế này sao?

Nếu theo nội tâm cao ngạo của hắn, nhất định là không thể chấp nhận chuyện này . Chân đã bị phế đi, hiện tại lại mất đi mắt trái, hắn hoàn toàn đã trở thành người tàn phế, không bằng chết đi cho xong! Nhưng mà, hắn không cam lòng! Thật sự không cam lòng để người khác đoạt đi Y Liên như vậy!

Mỗi khi nghĩ tới cái chết, trong mắt của Di Sa sẽ hiện ra hình ảnh của Mộ Dung Thất Thất. Nàng đẹp hơn kiếp trước, cũng hấp dẫn hơn, làm cho người khác không có cách nào dời tầm mắt được. Vô luận kiếp trước hay là kiếp này, trong mắt hắn, Y Liên luôn là đẹp nhất , hắn đã khổ sở tìm nàng mấy năm nay, không phải là vì cuối cùng hi vọng có thể gặp được nàng sao!

Dưỡng bệnh thật tốt, sau đó giết chết Phượng Thương, ở bên cạnh Y Liên cả đời! Đây là suy nghĩ trước mắt của Di Sa.

Chẳng qua, Di Sa nghĩ vậy, còn trong lòng của Hạ Tuyết lại tính toán nho nhỏ khác.

Sau khi cho Di Sa ăn một chút cháo trắng, sau đó hầu hạ hắn ngủ, Hạ Tuyết mới đi tới trước mật Lý Nãi Nãi. Vừa nhìn thấy Lý Đại, Hạ Tuyết liền quỳ xuống dập đầu mạnh, mở miệng một tiếng “Cảm tạ ân công” , làm cho Lý Đại giật mình, có phần không biết phải làm sao, thấy thế Lý nãi nãi đẩy hắn, hắn mới tiến lên dìu Hạ Tuyết đứng lên.

“Hạ Tuyết cô nương, tướng công ngươi phúc lớn mệnh lớn, chỉ cần nghỉ ngơi cho tốt, nhất định sẽ mau chóng khoẻ mạnh lại !”

“Cám ơn Lý thúc, cám ơn!” Hạ Tuyết lấy ra một cái trâm cài đưa cho Lý nãi nãi, “Lý nãi nãi, Lý thúc, đa tạ các người cho chúng ta ở lại hơn nữa còn giúp ta cùng tướng công chữa bệnh. Trên người của ta không có gì đáng giá cả, chỉ có cái trâm vàng này, cảm tạ ơn cứu giúp của hai người!”

“Ngươi này đang nói cái gì!” Lý Nãi Nãi đem trâm cài đưa lại cho Hạ Tuyết, “Nếu ngươi cần, có thể nói thẳng một tiếng là được, không cần khách khí như vậy! Ngày sau các ngươi cũng cần đến tiền để sinh sống, cất cái trâm này đi, nói không chừng lúc quan trọng còn có thể hỗ trợ cho các ngươi! Chúng ta làm sao có thể nhận tiền của các ngươi!”

Hai bên đưa qua đẩy lại một lúc, Hạ Tuyết vẫn để cho Lý nãi nãi có thể nhận cây trâm này, “Kỳ thật, ta hôm nay tới là có một việc muốn cầu xin hai người. Tướng công ta tuy đang bị thương nghiêm trọng, nhưng mà trong lòng hắn luôn muốn báo thù. Ta không muốn để hắn chịu chết, chúng ta căn bản không phải là đối thủ của đối phương! Ta không biết nên khuyên hắn làm sao. . . . . .”

“Hạ Tuyết cô nương, để ta đi khuyên nhủ hắn!”

Lý Đại chuẩn bị đi, lại bị Hạ Tuyết ngăn lại, “Lý thúc, vô dụng thôi, hắn quá mức cố chấp, đã quyết định sau khi trở về nhất định phải báo thù ! Ta chỉ lo lắng cho thân thể của hắn. Hắn bị thương nghiêm trọng như vậy, ta sợ hắn nhìn thấy kẻ thù sẽ càng nghiêm trọng hơn, cho nên, ta muốn cầu Lý thúc có thể giúp đỡ ta!”

Tuy vẻ mặt của Hạ Tuyết tỏ ra lạnh lùng, nhưng sau một tháng quan tâm chăm sóc cho Di Sa, trái lại làm cho Lý nãi nãi nghĩ nàng là một cô nương tốt, hơn nữa vô cùng thông cảm cho tình yêu của nàng dành cho Di Sa .

Hiện tại, Hạ Tuyết có việc muốn nhờ, hơn nữa bọn họ vừa nhận lấy cây trâm cài của nàng, tự nhiên là phải giúp nàng. Lý Đại mở miệng, “Được! Ngươi nói đi!”

“Lý thúc, người có thể thêm vào thuốc một chút thuốc ngủ được không! Nhìn hắn bị thương như vậy, ít nhất còn phải nghỉ ngơi một tháng mới được. Ta lo lắng hắn không chú ý thân thể của mình, lại làm bị thương chính mình lần nữa, cho nên muốn cầu người cho thêm ít thuốc ngủ vào trong thuốc của hắn, làm cho hắn có thể ngủ lâu hơn một tí.”

Lời của Hạ Tuyết, làm cho Lý Đại có chút giật mình, “Hạ Tuyết cô nương, ngươi thật sự xác định muốn như vậy sao? Nếu như tướng công của ngươi phát hiện làm sao bây giờ?”

“Chờ đến lúc hắn phát hiện, vết thương trên người cũng đã tốt hơn rồi. Nếu hắn muốn báo thù, lúc đó ta với hắn sẽ cùng nhau trở về !Chẳng qua hiện tại không được. Hắn lúc này không thể đứng dậy được, ta không thể để cho hắn đi chịu chết. Cha mẹ đã không muốn nhận ta là con gái của hai người nữa , ta chỉ còn có hắn . . . . . .”

Nói đến chỗ làm cho người khác cảm động như vậy, Nước mắt của Hạ Tuyết từng chút một mà rơi xuống dưới, Lý nãi nãi thấy vậy liền bước lên giúp Hạ Tuyết lau nước mắt.

“Lý Đại, ta xem chuyện này chúng ta nên giúp Hạ Tuyết đi! Thật đáng thương !”

Mẫu thân đã lên tiếng, Lý Đại dĩ nhiên sẽ nghe lời . Bắt đầu từ buổi tối hôm nay, sau khi bỏ thêm thuốc ngủ vào làm cho Di Sa ngủ nhiều hơn thường ngày một chút. Như vậy, thời gian đã qua một tháng, bắt đầu vào mùa hè, thời tiết dần trở nên nóng hơn.

Nghỉ ngơi đã được một tháng, vai trái của Di Sa đã hồi phục được bảy tám phần, tuy vẫn chưa thể hoạt động lại bình thường , nhưng nhìn cũng giống như người bình thường rồi.

Lúc này Di Sa đã chấp nhận được chuyện mũi tên của Phượng Thương đã bắn vào giữa mắt trái của hắn. Lúc Lý Đại giúp Di Sa lấy mũi tên ra, con mắt của hắn đã dính lên trên mũi tên, tất cả đều bị rút ra cùng lúc, hiện tại phía mắt trái của hắn đã lõm xuống, còn lại giống như một trái táo đỏ đã bị lõm.

Di Sa cố gắng hết sức không nghĩ đến chuyện mắt trái của mình, cũng không đi soi gương xem mắt trái của mình. Tuy vẫn uống thuốc, nhưng mắt trái của hắn mỗi ngày đều đau đớn rất lâu, não của hắn, cũng đau đến không thể chịu được.

Nếu như lúc này đang ở hiện đại, mất đi mắt trái cũng coi như một cuộc giải phẫu lớn mà thôi, huống chi lúc này là ở cổ đại, hơn nữa bọn họ đang ở trong một cái thôn trang nhỏ. May mắn gặp phải Lý Đại, kỹ thuật cũng không phải là tệ lắm, cũng xem như vừa mới nhặt được tính mạng trở về.

“Hạ Tuyết, hôm nay là ngày gì ? Tại sao chưa đến hè lại có tiếng ve kêu ? !”

Bởi vì thân thể đang bị trọng thương, thể chất của Di Sa trở nên yếu đi rất nhiều, cho nên không cảm giác nhiệt độ đang tăng lên.,cũng không cảm thấy nóng.Trái lại ngoài cửa ve đang kêu trên cây, làm cho Di Sa hơi buồn bực, chẳng lẻ đã là mùa hè rồi hay sao? Nhưng hắn nhớ là hắn mới chỉ nghỉ ngơi có vài ngày thôi——

Thấy Di Sa hỏi như vậy, Hạ Tuyết sửng sốt, sau đó giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, tiếp tục cho Di Sa uống thuốc, “Công tử, vấn đề này người nên hỏi trời , ta không biết.”

Không có xe lăn, cộng thêm việc mắt trái bị huỷ đi, cho dù Di Sa có tỉnh lại , cũng chỉ đứng ở trong phòng. Huống chi thời gian mỗi khi hắn tỉnh lại đều chỉ được một chút, chẳng qua sau khi ăn cơm lại tiếp tục ngủ, vốn không biết thời gian hiện tại, hiện tại đã đến tháng sáu.

“Ha ha, ngươi kêu ta hỏi trời, đúng là làm khó ta. Hôm nay là ngày mấy ?Chuyện ta bảo ngươi hỏi thăm, ngươi đã nghe được gì?”

“Công tử, vì người ở đây nô tỳ không thể rời khỏi, nhưng là nô tỳ đã cho người giúp nô tỳ đi hỏi thăm , tin tưởng không bao lâu có thể biết tin tức ! Hôm nay mới hơn mười ngày! Người không cần gấp a!”

“Hạ Tuyết, ta cảm thấy ta đã tốt hơn nhiều rồi, đa tạ ngươi trong khoảng thời gian này chăm sóc ta!”

“Công tử, đây là việc nô tỳ phải làm !”

Hạ Tuyết đỡ Di Sa nằm xuống, cầm chén thuốc không đi ra ngoài, sau khi ra khỏi cửa, lại vẫn nhẹ nhàng mà khép cửa lại.

Di Sa nhìn chăm chú vào màn trướng trên đỉnh đầu , cơn bùn ngủ lại bất ngờ đánh lần nữa. giống như, mỗi lần hắn uống thuốc đều vô cùng mệt mỏi, nếu không phải mỗi lần tỉnh lại đều là ban ngày, hắn còn tưởng rằng bản thân đã ngủ hết một ngày !

Ngủ hết một ngày? ! Di Sa bỗng nhiên nghĩ tới cái gì đó, chống đỡ thân thể ngồi dậy.

Không có khả năng! Vì sao hắn cảm thấy bản thân đã ngủ rất lâu,nhưng mỗi lần hắn mở mắt đều là trời sáng, Hạ Tuyết đều nói hắn chỉ ngủ một lát ? Nghe tiếng ve kêu , hẳn lúc này đã là mùa hè , làm sao Hạ Tuyết lại nói chỉ mới qua 10 ngày? Lần đầu tiênh hắn tỉnh lại vẫn là tháng năm, nếu chỉ là mới qua mười ngày, vì sao tháng năm lại có tiếng ve?

Chẵng lẻ trong thuốc Hạ Tuyết đã động tay động chân, cho nên hắn mới ngủ say như vậy không chịu tỉnh lại sao? Suy nghĩ một lát, cơn bùn ngủ lần nữa đánh úp lại, Di Sa liền bấm mạnh một cái trên người, lợi dụng sự đau đớn, làm cho bản thân tỉnh ngủ .

Không có xe lăn, không thể xuống giường, Di Sa dứt khoát lấy tay chống trên mặt đất, từng chút một di chuyển đến cửa.

Ngoài cửa, Lý Đại hái thuốc trở về, nhìn thấy Hạ Tuyết liền hướng nàng nở nụ cười, “Hạ Tuyết cô nương, tướng công ngươi đã uống thuốc chưa ?”

“Mới vừa uống thuốc, hắn đang nằm trên giường, chắc là ngủ rồi. Lý thúc, ngươi hôm nay trở về sớm !”

Đối với Lý Đại, Hạ Tuyết vô cùng cảm kích. Nếu không phải Lý Đại cứu bọn họ trở về, mỗi ngày đều đi hái thuốc, lúc này nàng cùng Di Sa đã thành oan hồn dưới đáy sông rồi . Huống chi Lý Đại nghe lời của nàng, trong thuốc có tăng thêm thuốc ngủ, lúc này Di Sa mới an tâm mà dưỡng bệnh, không ồn ào đòi trở về nữa.Nếu nói đúng thì việc Di Sa có thể khôi phục nhanh như vậy, cũng là công lao lớn của Lý Đại.

“Vào mùa hè, trong núi này thuốc cũng nhiều hơn. Ngươi xem, ta hôm nay hái được rất nhiều Linh Dị Thảo, đợi phơi nắng xong, là có thể làm thuốc !”

“Linh Dị Thảo?” Xuyên qua khe cửa, Di Sa nhìn trên tay của Lý Đại, quả nhiên là Linh Dị Thảo.

Loại cây này có thể giúp người mau chóng vào giấc ngủ hơn, tại sao Lý Đại lại hái Linh Dị Thảo này? Chẳng lẽ, mỗi ngày thuốc của hắn đều có loại thuốc này sao? Nghĩ đến lúc nãy Lý Đại nói, “Vào mùa hè” , Di Sa bỗng nhiên hiểu ra.

Khó trách hắn mỗi ngày đều buồn ngủ như vậy, nguyên lai là do tác dụng của Linh Dị Thảo này! Không cần đoán, việc này nhất định là do Hạ Tuyết tự bày ra, nàng không muốn để cho hắn đi Đông Lỗ Quốc, cho nên thà rằng để cho Lý Đại thêm dược thần kỳ này trong thuốc của hắn, để hắn ngủ, nàng muốn kéo dài thời gian của hắn!

“Ầm!” Đang lúc Hạ Tuyết cùng Lý Đại tán gẫu trong phòng Di Sa phát ra một tiếng nổ rất lớn, cửa phòng làm bằng gỗ trở thành nhiều mãnh nhỏ.

Đột nhiên vang lên tiếng nổ lớn như thế, Lý Đại hoảng sợ, trong phòng bên cạnh Lý nãi nãi cũng bị sợ tới mức chạy ra, liền hỏi”Chuyện gì xảy ra ?”

Sau khi mây mù tan biến, Hạ Tuyết thấy ở cửa Di Sa đang ngồi trên mặt đất , người không phải đang ngủ sao? Lúc nào thì xuống giường rồi? Thấy Di Sa đang chóng tay trên mặt đất, một bộ dạng như chống đỡ cả thân thể, Hạ Tuyết vội vàng đi qua.

“Công tử, làm sao vậy? Ngươi làm sao có thể ngồi dậy được? Có chuyện gì người cứ sai ta làm là được!

“Cút ——” Di Sa phất tay, tay phải một chưởng đem Hạ Tuyết không chút phòng bị nào đánh lên mặt đất, “Tiện nhân! Ngươi như vậy mà dám kéo dài thời gian của ta, trong thuốc của ta lại thêm thuốc ngủ sao!”

Nghe thấy Di Sa nói vậy, Hạ Tuyết biết vừa rồi lời nói của nàng với Lý Đại đã bị Di Sa nghe được, bất chấp lau vết máu trên khóe miệng , Hạ Tuyết lập tức quỳ gối trước mặt Di Sa.”Công tử, xin nghe nô tỳ giải thích! Thân thể người đang bị trọng thương, nếu như muốn quay về Đông Lỗ Quốc, trên đường quay về nhất định miệng vết thương sẽ bị nhiễm trùng, lúc đó sẽ nguy hiểm đến tính mạng của người! Nô tỳ vẫn là xem xét sức khoẻ hiện tại của người, không thể không đưa ra hạ sách này, nô tỳ làm như vậy, đều là vì công tử!”

“Vô liêm sỉ!” Di Sa càng nghe càng tức giận, xem ra toàn bộ việc này đều là thật sự, hắn nhưng lại ở trong này lãng phí nhiều thời gian như vậy, không biết tình hình thực tế của Đông Lỗ Quốc như thế nào rồi.

“Công tử, người đừng nóng giận, là nô tỳ không tốt, người đừng nóng giận! Muốn phạt người liền phạt nô tỳ ——” Hạ Tuyết chưa kịp nói lời gì, lại một chưởng bất ngờ đánh lại, Hạ Tuyết lại ngã ngồi trên đất.

“Đừng nói đem những lý do hoang đường này mà lừa gạt ta! Ngươi chỉ nghĩ là không muốn ta đi đông lỗ, không muốn ta tìm Y Liên mà thôi! Cho nên năm lần bảy lượt ngăn cản ta quay về! Ngươi nghĩ rằng ta không biết suy nghĩ của ngươi sao? Nghĩ muốn trở thành nữ nhân của ta sao! Ngươi không xứng? !”

Di Sa tức giận đến toàn thân phát run, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Hạ Tuyết lại làm ra chuyện như vậy.”Nói, hiện tại là lúc nào? !”

Thấy Di Sa giận dữ như vậy, làm cho Lý nãi nãi cùng Lý Đại ngây người hoảng sợ, nghe xong Di Sa nói, bọn họ mới biết được lý dó. Hạ Tuyết nhưng lại không phải là nương tử của thiếu niên tuấn tú này, là nô tỳ của hắn! Bọn họ đều bị Hạ Tuyết lừa sao? !

Thấy bộ dạng bị chọc giận của Di Sa,Lý nãi nãi bỗng nhiên vội vàng thay Hạ Tuyết nói ra, “Đã là giữa tháng sáu . . . . . .”

“Cái gì?” Di Sa lạnh nhạt nhìn qua, Lý nãi nãi sợ tới mức run người, suýt chút đã ngã sấp xuống, vẫn là Lý Đại kịp thời đỡ nàng.”Ngươi lặp lại lần nữa?”

“Hiện tại đã là giữa tháng sáu . . . . . .”

“Giỏi giỏi giỏi! Giỏi lắm!” Di Sa hung dữ nhìn Hạ Tuyết, trong mắt rõ ràng hiện ra hận ý.

Hạ Tuyết biết Di Sa nhất định đang hận nàng , nàng thật không ngờ chủ trương của nàng lại làm cho Di Sa bất mãn như thế.”Công tử, ta sai rồi! Ta biết sai rồi! Công tử, cho ta một cơ hội nữa! Ta thật sự chỉ là muốn để người nghỉ ngơi thật tốt thôi !”

Hạ Tuyết suy nghĩ muốn tiến lên, lại lần nữa bị Di Sa đánh ngã trên mặt đất.

Nhìn Hạ Tuyết như vậy, Lý Đại không chịu đựng được, đứng ra mắng Di Sa, “Hạ Tuyết cô nương vô luận làm việc gì, đều là vì thân thể của ngươi, đều là tốt cho ngươi! Người này, như làm sao có thể lấy oán trả ơn như vậy a! Lúc ngươi còn hôn mê, Hạ Tuyết cô nương đều ngày đêm không nghỉ ngơi, luôn bên cạnh chăm sóc ngươi, cho dù ngươi tức giận, cũng nên nhớ công sức của nàng chứ, làm sao có thể đối xử với một cô nương như thế chứ!”

Lý Đại trách mắng, làm cho vẻ mặt của Di Sa càng đen xuống. Hắn nhìn chăm chú Lý Đại thật lâu, đột nhiên nở nụ cười.”Ngươi đã vì nàng mà bênh vực như vậy, ta đây sẽ cho người thấy bộ mặt thật của nữ nhân này!”

Nói xong, Di Sa hướng Hạ Tuyết ngoắc đầu ngón tay.

“Công tử, ngươi tha thứ cho ta đi!” Bất chấp cơn đau trên người , Hạ Tuyết vội vàng bò đến trước mặt Di Sa, vẻ mặt cầu xin, giống như một con chó nhìn Di Sa, “Công tử, chỉ cần ngươi tha thứ ta, ta nguyện ý vì ngươi làm bất cứ chuyện gì.”

“Thật sự sao?” Di Sa ngây thơ nở nụ cười, bên mắt trái có cái bịt mắt màu den, làm cho hắn nhìn càng giống như một ác ma đang tái sinh, mang theo nụ cười ngây thơ, nhưng trong mắt lại tràn đầy lạnh lẽo.

“Giết bọn hắn! Giết bọn hắn, ta liền tha thứ cho ngươi!”

Di Sa chỉ ngón tay đến Lý nãi nãi,nhìn Hạ Tuyết dịu dàng cười.

“Công tử. . . . . .” Hạ Tuyết trong lòng run lên. Nếu không có Lý nãi nãi cùng Lý Đại, bọn họ vốn không thể sống sót. Mà lúc này Di Sa muốn nàng giết bọn họ, nàng làm sao có thể xuống tay?

“Như thế nào, không nỡ ra tay với đồng bọn của ngươi sao?”

Khi tiếng nói của Di Sa mang theo một tia vô tình lạnh lẽo truyền tới tai của Hạ Tuyết, nàng nhịn không được rùng mình một cái. Nói đến sự hiểu biết về Di Sa, nếu như nàng không giết bọn họ, thì chính tay Di Sa sẽ giết bọn họ, còn có thể trách phạt nàng. Nàng không muốn mất đi sự tín nhiệm của Di Sa !

Hạ Tuyết cắn chặt răng, đứng lên, hướng Lý Đại đi tới, “Lý nãi nãi, Lý thúc, đắc tội !”

Nhìn bộ dạng của Hạ Tuyết lúc này nhất định là muốn giết bọn họ, làm cho Lý nãi nãi cùng Lý Đại hoảng sợ.”Nương, cẩn thận!” Lý Đại cõng Lý nãi nãi trên lưng liền chạy ra ngoài, chưa kịp chạy ra ngoài, Hạ Tuyết đã lắc mình đến trước mặt bọn họ.

Giờ phút này, không nhìn thấy trên người Hạ Tuyết một bộ dạng ôn như như bình thường nữa mà lúc này trên khuôn mặt lạnh lùng lại khôi phục bộ dáng vốn có của nàng.

“Đắc tội !” Hạ Tuyết đao trong tay chặn ngang, một đạo ánh sáng, sau gáy của Lý Đại xuyên qua một vệt máu , máu đỏ tươi giống như một con suối đang phun nước, phun trên mặt đất.

“Lão Đại, lão Đại ——” thân thể Lý Đại chậm rãi ngã xuống đất, Lý nãi nãi lăn tới bên người Lý Đại. Nhìn thấy nhi tử chết thảm, Lý Nãi Nãi kêu lên, “Người đâu, giết người ! Người đâu! Giết ——”

Hai từ giết người còn chưa hô xong, Lý Nãi Nãi đã ngã xuống giữa vũng máu,giống như Lý Đại, Lý Nãi Nãi cũng bị một chiêu trí mạng.

Nhìn thấy hai người ngã trên mặt đất, nghĩ đến từng lúc bọn họ cùng nhau ở chung, Hạ Tuyết cảm thấy được trong lòng đau quá. Nhưng mà nếu không như vậy, nàng sẽ mất đi sự tín nhiệm của Di Sa đối với nàng, so sánh với Di Sa, Lý Đại cùng Lý nãi nãi nào có thể sánh bằng.

“Chúng ta đi thôi!” Di Sa đối với cái chết của hai người này, không có bất luận cảm giác gì. Bọn họ đã lừa gạt hắn, nhất định phải chết! Làm chậm thời gian của hắn, không biết tình hình hiện tại Đông Lỗ Quốc như thế nào. Đông Lỗ quốc nhất định không thể thua trận, hắn muốn ngăn cản Phượng Thương!

“Dạ!” Hạ Tuyết đi vào trong phòng lục soát một hồi, tìm được một chút bạc của Lý nãi nãi cùng cây trâm vàng nàng đã tặng bọn họ, bỏ vào trong lòng cất kỹ, lại tiếp tục tìm kiếm một chút lương khô, cuối cùng đem thi thể của hai người kéo vào trong phòng, phóng lửa thiêu đốt nơi mà bọn họ đã tá túc hai tháng.

Sau lưng, lửa đang rừng rực thiêu đốt tất cả, Di Sa ngồi trên lưng của Hạ Tuyết, không quay đầu lại, rời khỏi nơi này.

Trên đường, Hạ Tuyết mướn được một chiếc xe ngựa, liên tục chạy hơn nửa tháng, đầu tháng bảy, mới đến được Đông Lỗ Quốc.

Trên đoạn dường này, Di Sa nghe được rất nhiều chuyện về Phượng Thương, như là Phượng Thương chỉ cần thời gian nửa tháng liền đánh Hồ Học Sâm thất bại thảm hại, Đông Lỗ Quốc phải lui quân từ bình ấp Cao Dương xuống Tấn Nguyên. Nhưng Phượng Thương cũng không hài lòng nếu chỉ có việc lui binh này, ngược lại thừa thắng xông lên, một đường đánh vào giữa Đông Lỗ Quốc, đánh cho Đông Lỗ Quốc chỉ có thể chống đỡ mà không thể tiến công .

Cùng lúc đó, Trấn Quốc Công chúa suất lĩnh hai mươi vạn đại quân tiếp viện, Phượng Thương là người dẫn đầu, công thành, Mộ Dung Thất Thất lập tức chiếm lĩnh, hai người phối hợp vô cùng hoàn mỹ ,hoàn toàn không có sơ hợ, có ý định muốn đánh chiếm Đông Lỗ Quốc. Hiện giờ, từ lúc Phượng Thương xuất binh, ngắn ngủi chỉ hai tháng, Đông Lỗ Quốc đã mất đi hai phần ba số thành trì.

“Tên điên! Tên điên!!” Biết được những tin này, Di Sa nhịn không được mắng ra miệng.

Hai tháng, Phượng Thương chẳng những lấy đầu của Hồ Học Sâm cùng Hoàng đế Đông Lỗ Quốc, lại còn chiếm lĩnh hơn phân nửa lãnh thổ của Đông Lỗ quốc. Người này tới cùng là có bao nhiêu cuồng vọng, mới có thể làm được nhiều chuyện như vậy? !

Nếu là người khác cho dù nửa năm đến một năm cũng chưa làm được như vậy, thế mà Phượng Thương người này, giống như đang chơi trò trẻ con. Hơn nữa còn có sự hợp tác của Mộ Dung Thất Thất, hắn tiến công, nàng chiếm lĩnh hơn nữa còn phòng thủ, hai vợ chồng này quả là sự kết hợp của hoàn hảo .

Lạ hơn nữa là, bên kia Tây Kỳ Quốc, Long Trạch Vũ cùng Long Trạch Cảnh Thiên lúc này cũng bắt đầu bị công kích nặng nề. Việc Phượng Tà “hồi sinh từ cõi chết” vượt quá dự liệu của bọn họ, Long Trạch Vũ dùng hơn nửa quân lực để đối phó Bắc Chu quốc, đối phó với Phượng Tà. Không nghĩ rằng Nam Phượng Quốc lại có thể đánh bất ngờ, khiến bọn họ trở tay không kịp.

Bởi vì đại bộ phận binh lực đều ở phía Đông, đối phó Bắc Chu quốc, phía Nam gặp ba mươi vạn đại quân của Minh Nguyêt Thịnh, binh lực của Tây Kỳ chỉ có thể thảm bại. Long Trạch Cảnh Thiên muốn điều động quân đội trở về tiếp viện, không nghĩ rằng Phượng Tà chỉ cần một đội binh lực nhỏ như vậy, làm cho bọn họ không tài nào có thể phân thân, vốn là không dám lui lại. Đến bây giờ, bên kia Minh Nguyệt thịnh cũng sắp đến Kinh thành của Tây Kỳ Quốc, Tây Lương .

“Một chiêu vậyNguỵ cứu Triệu như vậy! Chiến lược giương đông kích tây kia!”

Di Sa hiện tại càng khẳng định rằng, Minh Nguyệt Thịnh xuất binh như vậy, là đã đạt thành hiệp nghị cùng Bắc Chu quốc. Nhìn bộ dạng của Minh Nguyệt Thịnh , giống như muốn làm cho Tây Kỳ Quốc thất bại. Chẳng lẽ, Nam Phượng cùng Bắc Chu muốn nhân cơ hội này chia cắt đại lục, để Đông Lỗ Quốc cùng Tây Kỳ quốc trở thành lịch sử sao?

Di Sa chỉ biết mắng Phượng Thương là một kẻ điên, hắn cũng không biết được, sau khi Phượng Thương biết được mình trúng độc vong tình, có bao nhiêu mong muốn mau chóng kết thúc chiến sự này. Chỉ khi ổn định lại chiến tranh loạn lạc, hắn mới có thể đến Bồng Lai đảo mà giải loại độc này.

Phượng Thương sợ rằng càng kéo dài thời gian, nếu hắn chưa đến được Bồng Lai Đảo, sẽ quên đi Mộ Dung Thất Thất. Cho nên từ trên đoạn đường phía đông này tiến vào, trừ bỏ những việc nghỉ ngơi để trang bị thì hắn đều trong trạng thái chiến đấu. Nhanh một chút đánh bại Đông Lỗ Quốc, đây là việc mà Phượng Thương muốn làm nhất.

Lúc này, quân đội của Phượng Thương cách Đông Lỗ Quốc kinh thành-Ngư Sở Việt càng lúc càng gần.

Hạ Tiến đã chết dưới tay của Phượng Thương, không có quân đội quốc gia, Đông Lỗ Quốc trở nên lộn xộn. Bởi vì lúc sống Hạ Tiến chưa lập được thái tử, cho nên dù đối phó với Phượng Thương là việc cấp bách nhất, Đông Lỗ Quốc đã mất đi một phần ba quốc thổ, hiện tại các hoàng tử của Đông Lỗ Quốc cũng không ý thức được nguy hiểm đã cận kề, mà ngược lại lúc này càng thêm để ý ngôi vị hoàng đế sẽ thuộc về người nào.

“Vô liêm sỉ! Đã đến lúc nào rồi , các ngươi còn ở đây tranh đấu! Nếu các ngươi muốn ở đây tiếp tục tranh đấu, các ngươi sẽ thành nô lệ vong quốc!” Hoàng thái hậu Quân Lan Tâm nhìn năm vị hoàng tử trước mắt người nào cũng không phục người nào cả, tức giận đến run rẩy.

“Hai phần ba quốc thổ đã không còn, đại quân Bắc Chu quốc ít ngày nữa sẽ đến Ngư Sở Việt của chúng ta, các ngươi còn ở nơi này đánh cho ngươi chết ta sống chỉ vì ngôi vị hoàng đế hay sao, các ngươi không biết áy náy sao! Các ngươi không phải đang làm … thất vọng liệt tổ liệt tông, không phải đang làm … thất vọng phụ hoàng đã chết đi của các ngươi sao!”

Thấy Quân Lan Tâm như vậy, Tứ Hoàng tử Hạ Chinh nhu thuận đi tới trước mặt hoàng tổ mẫu, xoa bả vai cho người, “Hoàng tổ mẫu, người nói quá đúng! Hiện tại huynh đệ chúng ta phải đồng tâm hiệp lực, lúc này là thời điểm không được chia rẻ mà đối kháng địch! Nếu còn tiếp tục tranh đấu thì Đông Lỗ Quốc sẽ không còn nữa! Chúng ta tất phải đoàn kết nhất trí mới được!”

“Vẫn là Chinh Nhi hiểu chuyện!”

“Đều là do hoàng tổ mẫu dạy bảo tốt!”

Lời nói của Hạ Chinh vô cùng hợp ý của Quân Lan Tâm, đây cũng là hoàng tôn mà bà thích nhất. Thấy hai người một bên nói một bên khen ngợi như vậy, đại hoàng tử bên cạnh Hạ Khai không vừa ý , “Hoàng tổ mẫu, tuy nói như vậy, nhưng cũng phải có người đứng lên chủ trì mới được! Nếu không có lời nói công đạo, người nói tuy là có lý, nhưng nếu không thống nhất ý kiến với nhau, chúng ta đánh cho đầu rơi máu chảy, chẳng phải là làm cho người ngoài cười chúng ta sao! Ta cảm thấy trước hết cần phải trước xác định ai là hoàng đế người thừa kế mới được!”

“Đúng vậy! Đại ca nói rất đúng! Lập tân hoàng, dân chúng cùng các tướng sĩ đều có thể ân tâm, hoàng tộc nếu có người đáng tin tưởng, cũng có thể nhất trí chống kẻ địch ! Đến lúc đó đừng nói đoạt lại thành trì của chúng ta, đánh bại Bắc Chu cũng có khả năng !”

Lời nói của Hạ Khai được ba hoàng tử còn lại ủng hộ, thấy Hạ Khai cùng các vị hoàng tử khác cư nhiên lại có thể làm trái ý mình, sắc mặt Quân Lan Tâm liền trầm xuống, “Đạo lý của ngươi, chỉ là muốn cuối cùng người có thể lên ngôi hoàng đế, các ngươi tranh đoạt nhiều như vậy , cũng không ra kết quả gì cả, chẳng lẽ các ngươi vẫn muốn lãng phí như vậy thời gian sao? !”

“Đừng quên, dân chúng của Đông Lỗ Quốc đang đứng giữa lúc dầu sôi lửa bỏng như vậy, đang ở dưới Bắc Chu Quốc đấu tranh như vậy! Các ngươi cho đến cùng cũng không ai chịu nhượng bộ, chẳng lẽ các ngươi muốn trở thành tù binh, để cho Đông Lỗ Quốc biến thành Bắc Chu quốc sao!”

Lúc Quân Tâm Lan nói ra những lời này, có hơi kích động một chút, những hạt ngọc bích từ trong mũ phượng của bà, cũng vì sự kích động này mà run lên.

“Dừng lại —— ta lại nghe nói, dân chúng của các thành trì này vô cùng hoan nghênh người của Bắc Chu quốc , nghe nói Trấn Quốc Công Chúa Bắc Chu Mộ Dung Thất Thất ở bên kia ban lệnh ‘ Ba mươi tám điều luật cần chú ý ’ gì đó rất được lòng dân. Còn có người nói, dân chúng một chút cũng không hoảng loạn khi gặp chiến tranh, Mộ Dung Thất Thất còn hứa với bọn họ sẽ miễn thuế mười năm cho bọn họ. Những người rời khỏi quê hương của họ nay đã trở về, Mộ Dung Thất Thất đã sớm đem nhóm người đó trấn an để họ có thể an tâm sinh sống !”

Người đang nói chuyện là Nhị hoàng tử Hạ Ngọc, nghe xong hắn nói, đôi môi của Quân Lan Tâm run rẩy, ngón tay chỉ vào Hạ Ngọc, bất chấp thân phận thái hậu , liền mắng lên.

“Hạ Ngọc, ngươi là hoàng tử Đông Lỗ Quốc , làm sao lại có thể ca ngợi kẻ địch như vậy? Ngươi nói Bắc Chu quốc cái gì cũng tốt, ngươi vì sao không đi đến Bắc Chu quốc đi? Tâm của ngươi đã nghĩ như vậy, không phải bán nước thì là cái gì!”

“Tổ mẫu, người không thể nói như vậy. Trước nay ai có thể làm cho dân chúng sinh sống tốt, người nào có được sự ủng hộ của dân chúng được vậy chứ,đạo lý từ trước đến nay đều thế. Mộ Dung Thất Thất có thể làm được như vậy, ta cảm thấy nàng làm không sai, là một nữ trung hào kiệt, nữ nhân không thua đấng nam nhân, thật đáng kính nể!”

————————————–

## 119. Chương 126 : Di Sa Âm Hiểm

Edit: Funny1107Beta: Tiểu Chi

Lời nói này của Hạ Ngọc , xém chút làm cho Quân Lan Tâm tức chết.”Ngươi!”Ngón tay của bà chỉ vào Hạ Ngọc, ngón tay Quân Lan Tâm run nhè nhẹ , “Ngươi không xứng là người Đông Lỗ Quốc!”

“Hoàng tổ mẫu, người đừng nóng giận!” Hạ Chinh vội vàng bưng trà cho Quân Lan Tâm, vỗ lưng bà, lúc này Quân Lan Tâm mới yên tâm mà thả lỏng.”Các ngươi đều muốn ngôi vị hoàng đế này, nhưng không có thật lòng thật dạ mà gánh lấy trách nhiệm làm một hoáng đế, thôi thì việc này để cho trời quyết định đi!”

Quân Lan Tâm đối với những đứa cháu hoàng tôn này không có biện pháp, chỉ có thể cho bọn họ lấy năm đồng tiền bỏ vào mai rùa, đặt ở trước mặt mỗi người.”Người nào trở thành người may mắn, người nào sẽ làm tân hoàng của Đông Lỗ Quốc , nếu thế trước hết phải đánh bại Bắc Chu Quốc, khôi phục lại giang sơn!”

Cái gọi là người may mắn nhất, phụ thuộc vào năm đồng tiền hai mặt còn lại ở trong mai rùa rơi xuống đất như thế nào. Hoàng thái hậu nói đến quyết định này, nhận được sự tán thành của năm người hoàng tử, nếu người nào không phục người nào, vậy lúc này phải đem số mệnh phó thác cho trời.

“Len keng——” đầu tiên là đại hoàng tử Hạ Khai run mai rùa, “Ào——” một âm thanh, trên mặt đất năm đồng tiền đang xoay vòng giữa hai mặt, làm ọi người ở đây một trận lo lắng. Kế tiếp là Hạ Ngọc, một mặt chính bốn mặt phụ, lão Tam Hạ Kiệt là bốn chính một phụ.

Đến phiên lão Tứ Hạ Chinh , hắn từ từ nhắm hai mắt, thành kính cầu nguyện rất lâu, sau cùng thổi một ngụm khí vào mai rùa.”Keng——” mặt chính của năm đồng tiền hướng về phía trước xuất hiện trên mặt đất.

“Làm sao có thể như vậy? Vì cái gì lại như vậy?”

Nhìn thấy kết quả của Hạ Chinh, làm cho tất cả các vị hoàng tử còn lại bàn luận, cuối cùng giả nịnh nọt, quỳ xuống hô lên vạn tuế.

“Này, không có khả năng như thế được!” Lúc Hạ Khai muốn dùng bàn tay đến gần để chạm vào đồng tiền, Quân Lan Tâm hét lớn một tiếng, “Ngươi muốn vi phạm ý nguyện của trời sao? Ngươi nghĩ muốn bị trời phạt sao?”

QuânLan Tâm nói, hoàn toàn làm cho Hạ Khai hoảng sợ . Đối với trời, trong lòng của người phàm cũng có ít nhiều sự kính nể. Huống chi lúc trước đã nói rằng, ai có thể bói ra được kết quả như vậy, sẽ trở thành tân hoàng, hiện tại mặc dù các hoàng tử khác không phục, cũng chỉ có thể đành từ bỏ.

Người may mắn nhất là Hạ Chinh, ngũ hoàng tử còn chưa được bói lần nào trực tiếp bị người khác xem nhẹ. Vốn xoay quanh vấn đề lựa chọn tân hoàng rất lâu, giống như mọi chuyện đều dựa vào cái loại bói toán nhỏ này mà giải quyết . Chúng hoàng tử tuy không phục,nhưng vừa rồi chính bọn họ đã chấp nhận đề nghị của Hoàng Tổ Mẫu, lúc này người may mắn nhất là Hạ Chinh, nếu như muốn phản đối, ngộ nhỡ chọc giận thần linh, vậy rất phiền toái .

Đúng lúc này, một tiếng “Độ Nhất đại nhân đến!” Truyền tới.

Người tới, là một nam nhân khoảng ba mươi, toàn thân hắc y, vẻ mặt lạnh lẽo. Độ Nhất tiến lên, trước tiên hướng Hạ Chinh cười chúc, “Chúc mừng bệ hạ, chúc mừng bệ hạ!”

“Độ Nhất đại nhân!” Hạ Chinh vui vẻ ra mặt, “Đa tạ đa tạ!”

Hai người khách sáo qua lại một hồi lâu, làm cho Hạ Khai bên cạnh không nhịn được hỏi, “Độ Nhất đại nhân, xin hỏi, tiếp viện của Bồng Lai đảo khi nào đến? Thời gian đã lâu như vậy, vì sao còn chưa nhận được tin tức?”

“Thần đến chính là nói việc này! Thần vừa mới nhận được thư báo từ Bồng Lai Đảo, sư phó đã phái một trăm đệ tử kỳ tài của Bồng Lai Đảo lên thuyền, không lâu sẽ tới Đông Lỗ.”

Nghe thấy Độ Nhất nói, làm cho trong lòng những người đang lo lắng cho an nguy của Đông Lỗ Quốc, trong lòng đã yên tâm một chút.

“Đúng vậy a Đúng vậy a! Có Bồng Lai đảo ra mặt, nhất định sẽ đem Phượng Thương đánh không còn đường lui về!”

“Đúng đúng đúng! các đệ tử của Bồng Lai đảo võ công cao cường, dứt khoát lấy đầu của Phượng Thương đem về, đến lúc đó cho dù Bắc Chu quốc không muốn lui cũng phải thối lui!”

“Đúng vậy a! Lúc trước ta còn nghe thấy Nhiếp Chính vương Bắc Chu Quốc Long Ngạo Thiên xuất chinh, ta còn tưởng rằng một nhân vật mới đã xuất hiện, không nghĩ người đó chính là Phượng Thương. Tuy Phượng Thương có danh hiệu là Chiến Thần, nhưng sau lưng đông Lỗ quốc chúng ta có Bồng Lai đảo! Bồng Lai đảo cũng không phải là người như Phượng Thương có thể trêu được !”

. . . . . .

Một hồi tranh chấp ngôi vị tân hoàng, chỉ cần thông qua năm đồng tiền, cứ như vậy lặng xuống.

Tuy đại quân của Phượng Thương càng ngày càng gần, nhưng ở Ngư Sở hoàng cung mọi người giống như không ý thức được nguy hiểm đang tới gần. Tất cả mọi người đem kỳ vọng gửi vào trên người đệ tử của Bồng Lai Đảo. Giống như mọi việc phía sau đều có người của Bồng Lai Đảo.

Vì xảy ra chiến sự, hơn nữa thời gian vô cùng gấp rút, lễ đăng cơ của tân hoàng Đông Lỗ quốc tổ chức không được long trọng giống như từ trước đến nay. Nhưng dù vậy, cũng vô cùng phung phí. Hạ Chinh ở trong triều tiếp nhận sự hành lễ của các vị đại thần, hơn nữa ban bố chiếu thư đầu tiên sau khi đăng cơ, sắc phong bốn vị hoàng tử khác là Vương gia, xây dựng phủ đệ tráng lệ cho bọn họ ở kinh thành, hơn nữa ra lệnh không để một trong bốn vị Vương gia không được rời khỏi kinh thành.

Thấy Hạ Chinh như vậy, bốn vị hoàng tử vô cùng tức giận, “Hắn làm như vậy, chẳng phải là muốn đem chúng ta giam lại sao?”

Chẳng qua, Hạ Chinh đã sớm biết huynh đệ của mình nhất định sẽ không đồng ý với quyết định này, không đợi đến lúc bọn họ có thể phản kháng, liền lập tức cho người giữ chân bọn họ lại.

“Độ Nhất đại nhân, đa tạ ngươi vì trẫm mà bày mưu kế, trẫm kính ngươi một ly!”

Trong hậu cung, long bào được mặc trên người Hạ Chinh, hắn đang cười vui sướng. Độ Nhất cười bưng chén rượu lên uống một ngụm liền nói , “Còn không phải do bệ hạ là chân mệnh thiên tử sao!”

Nghe thấy Độ Nhất nói như vậy, Hạ Chinh đem mai rùa ra trước mặt, đổ ra đồng tiền bên trong , “Người nào cũng không thể tin đồng tiền hai mặt đều là một , nếu không phải do Độ Nhất đại nhân nghĩ ra phương pháp sử dụng bói toàn này mà quyết định người thừa kế ngôi vị hoàng đế, trẫm cũng không có ngày hôm nay a! Cho nên, trẫm vẫn còn kính ngươi một ly!”

Hai người phía trước phía sau, lúc bọn họ đã uống được một vò rượu, sau khi cùng Hạ Chinh uống rượu, Độ Nhất được hạ nhân dìu xuống nghĩ ngơi, chính mình lại đến chỗ của Hoàng Thái Hậu.

“Độ Nhất, như thế nào? Bồng Lai đảo có giúp chúng ta hay không?”

“Không có.” Trước đó hắn vô cùng thoải mái, hiện tại vẻ mặt của Độ Nhất lại trở nên âm trầm.”Hiện tại sư phó bế quan, không có lệnh của Đại sư huynh, không ai nghe ta nói.”

Nhắc tới Đại sư huynh Di Sa, Độ Nhất gần như cảm thấy được tức giận không thôi. Rõ ràng hắn so với Di Sa lớn tuổi hơn, nhưng mọi người đều kêu hắn là Đại Sư Huynh. Mà gặp sư phó bế quan lúc này đem toàn bộ quyền hành đều giao cho Di Sa, thật sự là vô cùng bất công!

Trước khi Di Sa đi đến Bắc Chu Quốc, Độ Nhất không biết vì nguyên nhân gì mà Di Sa đến Bắc Chu Quốc, nhưng nhân có cơ hội này, mang những đệ tử đứng về phía Di Sa giam giữ lại.

Hiện tại hoàng thất Đông Lỗ quốc chỉ tin tưởng một mình Độ Nhất, làm nội tâm của Độ Nhất có cảm giác thoã mãn mà vội vã tăng thêm thế lực cho bản thân, nhưng về sau , Bắc Chu quốc xâm lấn, Phượng Thương dẫn đầu Ưng kỵ quân thế mạnh áp đảo như vậy, công chiếm hai phần ba thành trì, Đông Lỗ quốc từ trên xuống dưới đều phải xin viện trợ từ Bồng Lai Đảo, từ việc này đã lộ ra bộ mặt thật của Độ Nhất.

“Cái gì? Tại sao có thể như vậy? Di Sa ở đâu? Ngươi tìm được hắn chưa?” Vừa nghe thấy việc lần này nhất định không có sự hỗ trợ của Bồng Lai Đảo, Quân Lan Tâm nóng vội , “Vậy lời trước kia của ngươi, đều là giả ? Vì sao ngươi lại gạt ai gia?”

“Thái hậu!” Vẻ mặt Độ Nhất trở nên buồn khổ, “Thần không phải là sợ làm cho lòng dân hoảng loạn sao! Nếu thần nói người Bồng Lai đảo không ai trợ giúp chúng ta, trong kinh thành đã sớm rối loạn rồi sao ! Sư huynh của thần đã đi Bắc Chu Quốc, cũng không biết hắn là đã chết hay còn sống. . . . . .”

“Trời a!” Nghe xong Độ Nhất nói, Quân Lan Tâm cảm thấy một trận mơ hồ.”Chẳng lẽ trời muốn diệt Đông Lỗ Quốc của ta sao!”

“Thái hậu, thần đã cho người đi tìm Đại sư huynh , đồng thời thần tiếp tục cho người xin sự giúp đỡ của Bồng Lai đảo, người yên tâm, nhất định không có việc gì !”

Ngoài miệng nói như vậy, trên thực tế Độ Nhất phái người đi tìm Di Sa rồi giết chết. Hắn bị Di Sa chèn ép lâu như vậy, không dễ dàng gì lợi dụng thời cơ này, làm sao có thể để Di Sa có thể sống sót trở về, cướp đi sự nổi bật của hắn sao!

“Không có việc gì? Lúc trước hoàng thượng xuất binh ngươi cũng đã nói như vậy , kết quả ra sao? Kết quả hoàng thượng đã chết, tướng quân cũng chết, hiện tại Đông Lỗ Quốc sắp bị diệt vong, ngươi còn nói không có việc gì, không có việc gì sao? Ta làm sao có thể yên tâm được! Ngộ nhỡ Đông Lỗ quốc bị diệt vọng, lúc xuống hoàng tuyền ta làm sao còn mặt mũi mà gặp liệt tổ liệt tông đây!”

Quân Lan Tâm hét lên một tiếng, làm cho trong lòng Độ Nhất cảm thấy phiền muộn, muốn tiến lên bịt miệng bà lại, “Thái hậu, người muốn để cho việc này truyền ra sao,để mọi người biết Bồng Lai Đảo sẽ không giúp đỡ chúng ta sao,làm cho hoàng thượng cùng lòng dân đều rối loạn hết sao, để kinh thành rơi vào cảnh hỗn loạn lần nữa sao? Người muốn chết, thần không muốn chết! Long Ngạo Thiên kia cũng không có gì phải sợ , cho thần hai vạn quân,thần tự mang binh ra ngoài!”

Nghe thấy Độ Nhất nói vậy, Quân Lan Tâm mới yên tĩnh lại. Dù sao Độ Nhất cũng là nhị đệ tử của Bồng Lai đảo , mặc kệ nói như thế nào, hắn cũng có năng lực này! Chẳng qua một lát sau, Quân Lan Tâm liền đồng ý yêu cầu của Độ Nhất, đưa cho hắn hai vạn quân tinh nhuệ.

“Việc này, trẫm chờ tin tức tốt của ngươi!”

Độ Nhất lãnh binh xuất phát, hạ chinh tự mình tiễn đưa Độ Nhất. Uống chén rượu từ tay Hạ Chinh, chén rượu bị Độ Nhất ném trên mặt đất, roi ngựa chỉ hướng biên giới phía tây, “Đi!” hai vạn quân mã chậm rãi xuất phát, đi theo hướng Tây Bắc mà Độ Nhất chỉ định.

Bảy ngày sau, ở cửa cung Ngư Sở có hai người đi đến, một nam tử sắc mặt tái nhợt đang ngồi trên lưng của nữ tử, “Đi, nói cho hoàng thượng các ngươi, đại đệ tử của Bồng Lai đảo Di Sa cầu kiến!”

Binh lính này chỉ là một nhân vật nhỏ, cho nên chưa nghe đến Di Sa người nào, chỉ nghe thấy cái tên “Bồng Lai Đảo”, chỉ có cái tên này hắn không bỏ qua, lập tức đi vào truyền báo.

Một lát sau, lập tức có người nghênh đón bọn họ, đến khi nhìn thấy Di Sa đang ở trên lưng của Hạ Tuyết, bộ dạng thảm hại của hai người làm cho Quân Lan Tâm cùng Hạ Chinh bất ngờ.

“Ta đói bụng, đầu tiên cho ta thức ăn . Còn có, ta muốn thay y phục sạch sẽ.” Di Sa ngồi xuống tựa vào ghế, vẻ mặt mỏi mệt. Không đợi Hạ Chinh mở miệng, Di Sa trước ra lệnh cho bọn họ.

Người khác có thể ra lệnh cho hắn sao, tư vị này làm Hạ Chinh cảm thấy rất khó chịu, vô cùng không thoải mái. Chẳng qua chỉ e ngại hắn là đệ tử của Bồng Lai Đảo, rất nhiều chuyện còn cần sự hỗ trợ từ Bồng Lai Đảo, Hạ Chinh không đem cảm xúc trong lòng thể hiện ra ngoài, ngược lại lập tức cho người đi an bài.

“Người đâu, còn không mau chuẩn bị cho Di Sa đại nhân! Mau mau!”

“Ta còn muốn một cái xe lặn, xe lăn của ta đã bị phá hủy.”

“Được! Nhanh đi làm một cái xe lăn sang đây!”

Sau khi tắm rửa, ăn no xong xuôi, Di Sa ngồi trên cái xe lăn mới của hắn, “Ta phải ngủ trước, lúc ta tỉnh lại, đem toàn bộ tư liệu của việc xuất chinh từ trước sang đây, ta thức dậy sẽ xem.”

Di Sa nghênh ngang mà đi nghỉ ngơi, bỏ lại vẻ mặt mờ mịt của Hạ Chinh.

“Hoàng tổ mẫu, thật sự là hắn sao? Người xem bộ dáng của hắn, có thể là kẻ lừa đảo hay không ?” Thấy Di Sa rời khỏi, đầu tiên Hạ Chinh muốn nói cho Quân Lan Tâm điều này. Thấy bộ dạng không nhịn được của tôn nhi,Quân Lan Tâm nở nụ cười.

“Hoàng thượng, hắn thật sự là Di Sa. Ngươi đừng nhìn thấy hai chân bị phế của hắn, nhưng hắn vô cùng lợi hại ! Hiện tại có Di Sa, hoàng thất thật sự yên tâm rồi, ta có thể an tâm nghỉ ngơi .”

Lúc trước bị Độ Nhất làm cho hoảng sợ , say khi nhìn thấy Di Sa, Quân Lan Tâm rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Có Di Sa ở đây, chỉ cần hắn viết phong thư về Bồng Lai đảo, Bồng Lai đảo nhất định sẽ ra mặt giúp đỡ bọn họ!

Hạ Chinh dĩ nhiên không biết chuyện có phải Độ Nhất đã mời đệ tự Bồng Lai Đảo đến đấy, lúc này thấy Quân Lan Tâm nói giúp cho Di Sa, Hạ Chinh có chút bất mãn, nhưng không thể nói gì thêm, chỉ cười rồi cho người dìu Quân Lan Tâm hồi cùng, toàn bộ việc còn lại đều phải chờ Di Sa tỉnh lại.

Lúc thấy Quân Lan Tâm đã đi xa rồi, Hạ Chinh một cước đá cái ghế trước mặt ngã lăn xuống.”Hừ! Cái gì thứ đồ chơi như ngươi, cũng dám ra lệnh cho trẫm! Hắn cho rằng hắn là ai vậy a! Khốn khiếp ——”

“Nếu không phải vì lấy đại cục làm trọng, trẫm đã sớm đem cái tên vênh váo tự đắc gì đó kéo ra ngoài chém rồi!”

Đương nhiên, những lời bực tức này Hạ Chinh chỉ có thể nói ra ở sau lưng của Di Sa, lúc này phải đối đầu kẻ địch mạnh, biện pháp duy nhất chỉ có thể nhờ sự giúp đỡ của đệ tử Bồng Lai Đảo .

Lúc Di Sa tỉnh lại, đã là buổi tối, sau khi xem xong tình hình chiến đấu, Di Sa nói một tiếng “Không tốt!”

Nghe xong lời này, Hạ Chinh nhíu mày, “Di Sa đại nhân, người nói không tốt là ý gì?”

“Ý ta là hai vạn đại quân của Độ Nhất chỉ sợ một đi không trở về!”

“Không thể nào ——” Hạ Chinh nhíu mày, “Độ Nhất dù sao cũng là nhị đệ tử của Bồng Lai Đảo,đối với năng lực của hắn, trẫm tin tưởng . . . . . .”

Hạ Chinh lời nói còn chưa xong, lập tức có người vội vàng tiến vào, đưa chiến báo đến trước mặt Hạ Chinh.

“Ầm——” nhìn nội dung trên chiến báo, Hạ Chinh cảm thấy không tốt, chiến báo trong tay rơi trên mặt đất.”Đưa cho ta xem!” Di Sa đưa tay, Hạ Tuyết nhặt chiến báo lên đưa cho Di Sa.

Nội dung trên chiến báo, giống như lời nói của Di Sa, Độ Nhất quả nhiên thất bại, trước khi ra trận đã bị Phượng Thương lấy đầu.

“Lại là hắn!” Nhìn thấy tên của Phượng Thương , Di Sa nắm chặt quả đấm lại, ở bên mắt trái, lại bắt đầu mơ hồ có cảm giác đau đớn. Người này quả nhiên có chút năng lực, đối với bản lĩnh của Độ Nhất, Di Sa ít ra cũng có chút hiểu biết, hai quân giao chiến, Độ Nhất dĩ nhiên sẽ thất bại dưới tay của Phượng Thương, Phượng Thương người này cũng thật sự quá lợi hại !

“Làm sao bây giờ a? Làm sao bây giờ!” Hạ Chinh kinh hoảng kêu lên, “Hắn đã tới ! Sắp tới gần kinh thành ! Trẫm không muốn chết, trẫm không muốn chết!” trong miệng Hạ Chinh nhắc đi nhắc lại , vẻ mặt cũng trở nên hoảng sợ.

“Không được! Người đâu , người đâu!”

” Hoàng thượng, xin người cứ nói?”

“Thu thập đồ đạc, đi về hướng Nam! Mau cho người thu thập đồ đạc đi về hướng Nam!”

Nhìn thấy Hạ Chinh nói như vậy, không thể nghi ngờ là muốn bỏ thành mà chạy. Còn chưa so tài cùng Phượng Thương, lập tức có thể rơi bỏ kinh thành, Hạ Chinh chỉ sợ là hoàng đế đầu tiên đào thoát trong lịch sử Đông Lỗ quốc.

“Bệ hạ, ngươi không thể đi!”

Lời nói của Di Sa vang lên sau lưng của Hạ Chinh, “Ngươi là vua của một nước, làm sao lại có thể rời khỏi Ngư Sở hoàng cung, vứt bỏ kinh thành lại! Ở tiền tuyến các tướng sĩ đang một lòng chiến đấu, ngươi làm như vậy, không phải làm cho bọn họ thất vọng sao?”

“Đủ rồi!”

Lời nói của Di Sa, làm cho Hạ Chinh hoàn toàn mất bình tĩnh, “Ngươi thì biết cái gì? Ngươi đừng có một chút mà ở trong này nói chuyện không đâu , Nếu như để cho người Bắc Chu bắt được ngươi, những người đó nhất định sẽ tha cho ngươi! Nhưng còn trẫm ? Ngộ nhỡ trẫm rơi vào trong tay bọn họ, có phải là sống không bằng chết !”

“Đúng rồi, việc này không phải nên cảm tạ người Bồng Lai Đảo sao. Nếu không nhờ lời khuyên của Độ Nhất, phụ hoàng của trẫm vốn không có khả năng nghĩ đến chuyện đi đánh Bắc Chu quốc! Hiện tại tốt rồi, xảy ra chuyện như thế, cũng không thấy viện trợ từ Bồng Lai Đảo! Hiện tại ngươi còn trách trẫm, ngươi có tư cách gì? !”

“Im, ngươi nói cái gì!” Thấy thái độ tồi tệ của Hạ Chinh đối với Di Sa, Hạ Tuyết tức giận đến không nói được, tay đặt ở trên chuôi kiếm, lạnh lùng nhìn hạ chinh, “Có dũng khí ngươi lặp lại lần nữa!”

“Trẫm nói, ngươi có thể làm gì được trẫm? Chẳng lẽ muốn giết trẫm sao?”

Vẻ mặt hung dữ của Hạ Chinh nhìn chăm chú vào Hạ Tuyết, “Trẫm nghĩ rằng, lúc Độ Nhất khuyên phụ hoàng của trẫm xuất chinh, Di Sa ngươi lại đi Bắc Chu. Các ngươi, còn không phải thông đồng với Bắc Chu mà đối phó với Đông Lỗ Quốc sao! Đúng,nhất định là như vậy ! Hai người các ngươi thay nhau mà hành động, thứ nhất giúp chúng ta đánh Bắc Chu, còn lại thông đồng cùng Bắc Chu, mục đích chính là muốn huỷ đi Đông Lỗ của bọn ta!”

Nói đến đây, Hạ Chinh rốt cuộc cũng hiểu rõ mọi chuyện. Toàn bộ Đông Lỗ quốc hiện tại gặp phải cảnh ngộ này , đều là do Di Sa hại, phía sau còn có Bồng Lai Đảo.”Trẫm không muốn chịu nhục mà hầu hạ các ngươi, vốn các ngươi mới đúng là thủ phạm đứng phía sau! Người đâu, đem bọn họ bắt lại cho trẫm!”

“Dừng tay!” Đúng lúc Hạ Chinh muốn hạ lệnh bắt Di Sa cùng Hạ Tuyết lại, Quân Lan Tâm đã đi sang đây, “Hoàng thượng, người muốn làm cái gì? !”

“Hoàng tổ mẫu, trẫm cảm thấy Đông Lỗ Quốc gặp cảnh ngộ như vậy, đều là do lỗi bọn họ!” Hạ Chinh chỉ tay hướng Di Sa, “Trẫm cảm thấy đây là âm mưu của Bồng Lai đảo !”

“Đủ rồi!” Thấy hạ chinh không hiểu chuyện như vậy, Quân Lan Tâm đau đầu, “Hoàng thượng, lúc này là lúc nào rồi , ngươi không nên náo loạn nữa ! Đối đầu với kẻ địch mạnh, nếu chúng ta lại để xảy ra mâu thuẫn nội bộ, nếu để cho người Bắc Chu biết, chẳng phải để cho bọn họ cười chúng ta sao?”

Quân Lam Tâm hiện giờ là Thái Hoàng Thái Hậu, trong triều cũng có chút uy danh, Hạ Chinh vừa mới đăng cơ, rất nhiều chuyện vẫn còn phải dựa vào vị hoàng tổ mẫu này, cho nên hiện tại nghe thấy Quân Lan Tâm nói vậy, Hạ Chinh rốt cuộc cũng nhịn xuống, không muốn tranh luận nữa.”Dù sao ,bất kể như thế nào, trẫm phải rời khỏi Ngư Sở! Nơi này đã không còn an toàn , trẫm không muốn trở thành hoàng đế mất nước!”

Hạ Chinh đưa ra quyết định này, Quân Lan Tâm cũng không có biện pháp mà phản đối, nhìn thấy Tân Hoàng mới đăng cơ của Đông Lỗ Quốc, di cát nhịn không được cười lạnh một tiếng.

Hắn đã đi một đoạn đường khó khăn như vậy, vẻ mặt đã mệt mỏi chạy tới đây, vốn nghĩ muốn thay đổi cục diện, không nghĩ rằng Hạ Chinh là một tên vô lại như vậy. Hắn xem qua tình báo, lần này Phượng Thương rơi vào tình thế bắt buộc đối với Đông Lỗ , chỉ bằng khả năng của hắn, nhất định không thể thay đổi cục diện này, huống chi gặp phải một tên hoàng đế vô lại như vậy, muốn thắng được Phượng Thương, muốn đánh được Bắc Chu quốc, việc này lại càng khó, lúc này hắn cũng không muốn giúp đỡ cho Hạ Chinh.

Suy nghĩ như vậy, Di Sa chậm rãi mở miệng, “Sau khi ta xem qua tư liệu ,trận chiến giữa Bắc Chu quốc sẽ đặc biệt kéo dài, nếu Phượng Thương muốn nhanh chóng đánh vào, trận chiến kéo dài, lương thảo không cách nào cung ứng kịp, người sau cùng chịu thiệt chính là bọn họ.”

“Ngươi cứ nói tiếp!” Quân Lan Tâm vội vã làm cho Hạ Chinh yên lặng, muốn nghe ý kiến của Di Sa .

“Người hộ tống lương thực của Bắc Chu là Trấn Quốc Công Chúa Mộ Dung Thất Thất, ở Bắc Chu mọi người đều biết Trấn Quốc Công Chúa cùng Nhiếp Chính Vương là một đôi tình nhân, hiện tại Mộ Dung Thất Thất đang ở tại Dân Châu, nếu như chúng ta phái đi một vạn kỵ binh đi Dân Châu. Thứ nhất, có thể huỷ lương thực, làm cho Phượng Thương không thể xoay sở; Thứ hai, bắt lấy Mộ Dung Thất Thất, mượn nàng để uy hiếp Phượng Thương!”

“Dùng Mộ Dung Thất Thất uy hiếp Phượng Thương sao? Ngươi cho là Phượng Thương sẽ ngốc như vậy! Vì một nữ nhân, buông tha cho giang sơn này sao? Đổi lại là ngươi, ngươi sẽ làm như vậy chứ?” Đối với đề nghị của Di Sa, Hạ Chinh rất không tán thành quay lại nhìn .

## 120. Chương 127 : Khai Mở Dân Châu

- Ta nguyện ý.

Di Sa trả lời như thế khiến cho Hạ Chinh khẽ giật mình, sau đó lại nở nụ cười lạnh:

-Nói nghe thật nhẹ nhàng đấy. Nhưng trẫm không bao giờ coi trọng mấy ý của các ngươi. Trẫm cũng không muốn nghe những lời này của ngươi nữa. Trẫm cảm thấy trong đó toàn mùi vị âm mưu và tính toán, trẫm không muốn lại lãng phí thời gian với các ngươi, trẫm phải rời khỏi kinh thành.

- Hoàng thượng! Người không thể rời đi, người rời đi sẽ làm cho dân tâm rối loạn, đến lúc đó cho dù chúng ta có cơ hội chuyển bại thành thắng, thì cũng sẽ bởi vì sai sót này mà bỏ qua cơ hội tốt, dẫn đến thất bại.

Nhìn thấy Hạ Chinh như vậy, Quân Lan Tâm chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Đứa cháu này là đứa mà nàng yêu thương nhất, nàng dùng mọi biện pháp để cho Hạ Chinh có được ngôi vị cửu ngũ chí tôn này; nhưng mà bây giờ chứng kiến Hạ Chinh như vậy, trong lòng Quân Lan Tâm không khỏi có chút dao động, không biết việc mình chọn Hạ Chinh cuối cùng là đúng hay sai.

- Hoàng tổ mẫu, người đã tín nhiệm Di Sa như vậy, trẫm sẽ cho hắn năm nghìn binh mã. Còn cái khác trẫm sẽ không đáp ứng!

Hạ Chinh phất tay áo rời đi, bỏ lại Quân Lan tâm vẫn đang ngạc nhiên. Qua một lúc lâu, lúc này Quân Lan Tâm mới ý thức được bên cạnh có người ngoài, vẻ mặt cứng ngắc, có chút miễn cưỡng nói:

-Di Sa, thật có lỗi với ngươi, dạo này Hoàng thượng có chút buồn phiền cho nên mới nói ra những lời như vậy với ngươi. Hắn đối với Bồng Lai đảo cũng không có ý tứ gì khác, ngươi đừng để ở trong lòng.

Đối với Bồng Lai đảo, nơi kia chính là quê hương của mình. Quân Lan Tâm cảm thấy rất phức tạp, không hẳn là yêu mà cũng chẳng phải là hận. Thế nhưng bây giờ nàng vô cùng tỉnh táo, đến lúc này chỉ có Bồng Lai đảo mới có thể cứu Đông Lỗ quốc. Cho nên mặc dù nàng đã gả cho Đông Lỗ quốc, lại làm Hoàng thái hậu, lúc này trước mặt Di Sa vẫn nể mặt, xin lỗi hắn.

- Ta biết rõ , gặp được chuyện như vậy dù là ai cũng không thể bình tĩnh được. Chỉ là lời đề nghị của ta vừa rồim xin ngài cân nhắc kỹ lưỡng . Cách này trước mắt là cách duy nhất có thể dừng lại việc Phượng Thương khởi quân.

Di Sa biết rõ tâm ý của Quân Lan Tâm, nhưng Hạ Chinh lại mới là người đứng đầu một nước. Hắn không muốn lao tâm khổ lực tới giúp đỡ một quốc gia yếu kém. So với an nguy của Đông lỗ quốc thì hắn lại càng muốn nhìn thấy Mộ Dung Thất Thất, hắn chỉ cần một cái cớ để “lừa” lấy binh lực từ tay Quân Lan Tâm.

Theo ý muốn của Di Sa, Quân Lan Tâm cũng đồng ý hắn, ra lệnh tập hợp kị binh, nhưng so với chuyện này Quân Lan Tâm càng quan tâm hơn tới sự trợ giúp của Bồng Lai đảo đối với Đông Lỗ quốc.

Như lời Di Sa nói, Đông Lỗ quốc hiện nay tràn ngập nguy cơ, nếu như không thể ngăn lại Phượng Thương khởi binh, nói không chừng tương lai không xa, vinh hoa phú quý của nàng sẽ trở thành hư không, nàng từ vị trí Hoàng thái hậu cao cao tại thượng mà rơi xuống trở thành một tù nhân, thậm trí có thể bị xử tử.

Đến lúc này, sự trợ giúp của Bồng Lai đảo là quan trọng nhất. Di Sa là đại đệ tử Bồng Lai đảo, có lời nói của hắn, Bồng Lai đảo ắt sẽ ra mặt hỗ trợ, cho nên lúc này nếu như Di Sa có thể viết thư cứu trợ về thì Đông Lỗ quốc sẽ còn cứu được.

Hai người trong nội tâm đều tính toán chuyện riêng của mình, trầm mặc một hồi lâu, cuối cùng Quân Lan Tâm mở miệng trước:

- Di Sa, Đông Lỗ quốc cùng Bồng Lai đảo đã giao hảo nhiều thế hệ, hôm nay Đông Lỗ quốc phải chính diện đối mặt với nguy hiểm mà trước giờ chưa từng có, chúng ta cần Bồng Lai đảo hỗ trợ. Đảo chủ đã cho ngươi quyền làm chủ Bồng Lai đảo, ngươi xem có thể sai một ít đệ tử Bồng Lai đảo đến giúp đỡ chúng ta. Ai gia hiện tại cũng chỉ có thể tìm ngươi hỗ trợ.

Lời này được Quận Lam Tâm nói ra cực kỳ uyển chuyển, Di Sa nghe xong đã hiểu ý tứ của Quân Lan Tâm. Muốn để cho Bồng Lai đảo ra mặt thu thập cái cục diện rối rắm này? Quân Lan Tâm đang nằm mơ!

Một đường tới đây, hắn không nhìn thấy di dân, không cảm nhận được khôngkhí chiến tranh. Dân chúng Đông Lỗ quốc cũng không có bởi vì Bắc Chu quốc xâm lấn mà trở nên thất kinh. Cái này đã nói nên một điều rất nghiên trọng là dân chúng Đông Lỗ quốc không có lòng yêu nước mãnh liệt.

Chuyện Mộ Dung Thất Thất trấn an lòng dân, hắn đã nghe nói qua, không thể không nói Mộ Dung Thất Thất là một nữ nhân thông minh tuyệt đỉnh, dùng quan niệm hiện đại dung nhập với thời đại này,có thể ổn định lòng dân, tránh phát ra bạo động, khiến cho dân chúng không hề muốn chiến đấu vì đế vương của họ, đây là điểm lợi hại của nàng.

Trong mắt Di Sa thấy, trạng thái hiện nay của Đông Lỗ quốc chính là biểu hiện cho sự chấm dứt của triều đại này.

Kỳ thật, nhu cầu của dân chúng rất đơn giản, họ chỉ cần bình an qua ngày, cuộc sống gia đình ổn định, có một địa phương để an cư lạc nghiệp, vợ con gia đình bình an sinh sống.

Mộ Dung Thất Thất đã tạo ra cho dân chúng một môi trường sống như họ mong muốn, mà họ cũng rất thỏa mãn. Dưới tình huống không bị ức hiếp, muốn khích lệ dân chúng đi đối kháng với quân đội của Bắc Chu quả thực là nằm mơ. Ai có thể cho dân chúng ăn no, mặc ấm thì dân chúng sẽ ủng hộ người đó.

Một quốc gia đã mất đi lòng dân thì quốc gia đó nhất định sẽ diệt vong. Cho dù phái hết tất cả đệ tử Bồng Lai đảo đến đây trợ giúp cho Đông Lỗ quốc thì kết quả cũng vẫn như vậy.

Lúc này Quân Lan Tâm lại bảo hắn viết thư về Bồng Lai đảo xin trợ giúp. Biện pháp này đối với Đông Lỗ quốc không có bất kỳ ích lợi gì, hắn cũng không ngốc đến mức để cho đệ tử trên đảo đến Đông Lỗ quốc chịu chết. Nhưng bây giờ hắn cần gấp quân đội, hắn muốn dẫn binh đi Dân Châu, nên chỉ có thể giả vờ đáp ứng.

- Đông Lỗ quốc cùng Bồng Lai đảo là một nhà, hiện tại Đông Lỗ quốc gặp nạn, Bồng Lai đảo chúng ta cũng sẽ không đứng ngoài làm ngơ. Ta lập tức viết thư trở về sai đệ tử Bồng Lai đảo tới. Bây giờ đang là mùa hạ, trên biển là gió Đông Nam. Thời gian đi tới Đông Lỗ quốc cũng ngắn đi, xin thái hậu yên tâm.

Đã có lời hứa hẹn của Di Sa, tâm tình Quân Lan Tâm cũng tốt hơn nhiều. Chút bất an trong lòng bây giờ vì lời của Di Sa mà biến mất. Bông Lai đảo có thực lực rất mạnh. Nàng là người sinh ra ở bồng Lai đảo nên rõ nhất. Chỉ cần Bồng Lai đảo chịu ra mặt thì chỉ một Phượng Thương có là gì.

Di Sa lập tức viết thư, cuối thư còn in lại con dấu của chính mình, cho Quân Lan Tâm xem tốt thư xong sau đó giao cho Hạ Tuyết.

- Hạ Tuyết, tìm được người liên lạc thì mau đưa thư trở về đảo.

Lúc nói chuyện Di Sa nháy mắt với Hạ Tuyết. Hạ Tuyết lập tức minh bạch ý tứ của công tử nhà mình, quay người, đi khỏi hoàng cung.

Nhìn Hạ tuyết đưa thư đi, nghĩ đến không bao lâu nữa người của Bồng Lai đảo sẽ đến, lúc đó sẽ đuổi Phượng Thương về Bắc Chu, nàng vẫn như trước là Hoàng thái hậu Đông Lỗ quốc, như trước hưởng vinh hoa phú quý, thật tốt.

- Cảm ơn ngươi, Di Sa, đợi đại phá đại quân Bắc Chu quốc thì ngươi là đại công thần Đông Lô quốc, ai gia sẽ cảm tạ ngươi thật hậu. Đến lúc đó ngươi muốn cái gì, bất kể là vàng bạc hay là chức vị quan tước ai gia cũng thỏa mãn ngươi.

Cảm tạ như vậy, Quân Lan Tâm cũng ưng thuận trong lòng. Bất quá nàng đã quá xem trọng sức hấp dẫn của vật chất, còn Di Sa lại không thèm để ý, thậm trí cảm thấy những thứ ấy không đáng một xu. Lúc này thứ mà Di Sa muốn nhất đó chính là Mộ Dung Thất Thất.

- Thái hậu, ta làm như vậy cũng không phải muốn cầu cái gì, chỉ vì muốn kéo dài tình hữu nghị giữa Đông Lỗ quốc và Bồng Lai đảo. Việc của Đông Lỗ quốc cũng là việc của Bồng Lai đảo, ngài cũng là người của Bồng Lai đảo, cần gì phải khách khí như vậy.

Không thể không nói Di Sa là người có tài ăn nói, lời này nói ra làm ắt của Quân Lan Tâm mờ đi, thậm trí tràn đầy tình cảm ấm áp.

- Đúng, ngươi nói rất đúng! Đông Lỗ quốc và Bồng Lai đảo là người một nhà, hiện tại người nhà gặp nạn trợ giúp là điều đương nhiên.

- Nếu như Hoàng thái hậu tín nhiệm ta, có thể cho ta một đội binh mã. Ta muốn xuất binh vây đánh sau lưng Phượng Thương, tập kích Dân Châu, đánh bọn hắn trở tay không kịp, lại để cho Phượng Thương tự loạn trận pháp. Bắc Chu quốc ba hướng đều giáp địch, ba hướng đều hao tổn binh lực. Cho nên Phượng Thương xâm nhập vào Đông Lỗ quốc càng sâu thì càng bất lợi với hắn. Đợi đệ tử Bồng Lai đảo đến, chúng ta sẽ vây quanh Phượng Thương làm cho hắn một lần xuất binh liền mất mạng tại Đông Lỗ quốc. Đến lúc đó chẳng những Đông Lỗ quốc có thể chuyển bại thành thắng mà còn có thể thừa thắng xông lên làm cho Bắc Chu quốc nếm thử mùi vị thất bại.

Dưới sự miêu tả tốt đẹp của Di Sa, Quân Lan Tâm chìm trong viễn tưởng xinh đẹp: Phượng Thương thất bại, Bắc Chu quốc lui binh, Đông Lỗ quốc toàn vẹn, nói không chừng có thể chiếm được Bắc Chu quốc.

Từ lúc ban đầu, Đông Lỗ quốc sở dĩ phát động chiến sự là có người đếnh Đông Lỗ quốc, vì Đông Lỗ, Tây kỳ và Nữ Chân bắc cầu, ba nước ước định đồng thời hướng Bắc Chu tiến quân, sau khi chuyện thành công thì chia đều Bắc Chu quốc.

Tuy nhiên chuyện sau đó không thành, nhưng bây giờ sau lưng Đông Lỗ quốc có Bồng Lai đảo hỗ trợ thì thắng lợi ngay trước mắt. Huống chi Di Sa nói rất đúng: Bắc Chu đang trong cảnh tây có Tây Kỳ, bắc có Nử Chân, chỉ cần có thể kéo dài thời gian cầm chân Phượng Thương thì tỷ lệ thắng của Bắc Chu sẽ giảm mạnh. Như vậy Đông Lỗ quốc có thể chuyển bại thành thắng rồi.

- Di Sa, ngươi nói quá đúng! Chỉ là bây giờ chúng ta không có bao nhiêu nhân mã, nếu ngươi muốn nhiều hơn, chỉ sợ…

Quân Lan Tâm ra vẻ khó xử, Di Sa làm sao không rõ ý nghĩ của nàng. Cái lão bà này không muốn phân quá nhiều binh mã cho hắn, muốn giữ lại người để bảo vệ an nguy hoàng cung, vạn nhất Di Sa có đi mà không có về thì đây cũng chẳng tổn hại binh mã lắm.

- Cứ dựa theo vừa rồi lời Hoàng thượng nói, năm nghìn binh mã là đủ. Quân quý tại tinh nhuệ không quý tại số lượng.

Di Sa ôn hòa cười, hắn cũng không muốn quá nhiều binh mã. Nhân mã nhiều liền trở thành mục tiêu lớn , động tĩnh cũng lớn, còn chưa tới Dân Châu sợ đã bị người ta biết. Hắn muốn tại thời điểm không người nào phát giác thì đuổi theo tới Dân Châu, đột nhiên tập kích Mộ Dung Thất Thất, tin tưởng nàng sẽ rất kinh ngạc.

Di Sa như vậy “khéo hiểu lòng người” làm cho Quân Lan Tâm cũng không biết nói gì cho phải.

- Đươcj. Ai gia đều đáp ứng ngươi.

Lúc Hạ Tuyết trở lại thì Quân Lan Tâm đã rời đi được một lát:

- Công tử, thuộc hạ đã làm xong việc.

-Ừ, làm tốt lắm.

Di Sa nhẹ giọng cười lạnh, hắn sẽ không dại dột bị người nắm mũi dắt đi. Chỉ cần năm nghìn nhân mã là hắn đã thấy đủ rồi. Y Liên, chúng ta rất nhanh liền gặp lại.

Quân Lan Tâm thực hiện lời hứa của mình, mang năm nghìn binh mã giao cho Di Sa. Vào thời điển Di Sa ra đi, Quân Lan Tâm giả bộ luyến tiếc gạt lệ:

-Đường đi phía trước mịt mờ, Di Sa ngươi bảo trọng nha. Nếu thật sự không được hay là chờ người của Bông Lai đảo đến, ngươi đi như vậy ai gia thật là lo lắng.

-Đa tạ Thái hậu quan tâm. Ta nhất định sẽ giữ gìn.

Ra khỏi thành, Di Sa ra roi thúc ngựa chạy nhanh đến Dân Châu. Hắn không thể cưỡi ngựa chỉ có thể ngồi ở trên xe ngựa. Xe ngựa sóc nảy cộng thêm vết thương lần trước quá nặng chưa có khỏi liền quay trở về Đông Lỗ, qua lại dày vò, thời tiết lại nóng bức. Lúc này lại nhanh muốn tới Dân Châu, chính vì vậy thân thể Di Sa không khỏe, xương cốt đau nhức.

-Ta không sao, tiếp tục cho quân tiến lên.

Tuy mỗi ngày đều chóng mặt một hồi, có khi hôn mê, nhưng tỉnh lại, câu đầu tiên Di Sa nói là luôn “đi tiếp đi”. Từ khi ra khỏi kinh, Quân Lan Tâm cũng không gửi cho hắn quá nhiều tin tức tình báo mà toàn là Di Sa tự phái người đi. Mỗi lần tin tức về đều là Phượng Thương đã đánh hạ thành trì. Trong lòng Di Sa lại càng thêm sốt ruột.

Cũng may, Mộ Dung Thất Thất vẫn còn ở Dân Châu. Tin báo về nói ở Dân Châu đóng quân không quá một nghìn, ít hơn hắn rất nhiều, khiến cho nội tâm Di Sa thả lỏng được chút chút. Nhất định phải ở thời điểm Phượng Thương và Mộ Dung Thất Thất tách nhau mà cướp nàng đi.

Nội thành Dân Châu. Từ lúc mang thai đến giờ cũng đã gần bốn tháng. Bởi vì thai nhi có mẫu tử cổ cho nên Mộ Dung Thất Thất đặc biệt coi chừng. Bảo bảo trong bụng nàng tựa hồ rất thương yêu mẫu thân, rất biết nghe lời, ngoại trừ nôn nghén một thời gian ngắn thì cũng không có gì khác nghiêm trọng.

Bây giờ bụng Mộ Dung Thất Thất đã dần rõ, quần áo trên người cũng rộng hơn, cả người tản ra mị lực nồng đậm. Tuy Phượng Thương đáp ứng Mộ Dung Thất Thất đến Bắc Chu, nhưng hắn chỉ cho phép nàng ở hậu phương, không cho nàng ra chiến trường.

Phượng Thươg mở miệng là nói chiến tranh là của nam nhân , nàng ở nhà trấn tọa hậu phương hắn mới an tâm. Một lời này trực tiếp giữ chân Mộ Dung Thất Thất tại Dân Châu.

Mộ Dung Thất Thất biết rõ nam nhân này đối với mình rất tốt, lần này dĩ nhiên nghe lời, chỉ ở Dân Châu thành phát huy năng lực, quyết định sách lược tác chiến ở hậu phương, cung cấp lương thảo lẫn binh sĩ, an bài thỏa đáng cho bách tính, giải quyết nỗi lo về sau cho Phượng Thương, cũng khiến uy vọng của Phượng Thương càng tăng cao.

- Tiểu thư, có thư của cô gia.

Tô Mi vừa vào cửa, mặt mang nét cười không giấu được giơ thư trong tay cho Mộ Dung Thất Thất.

-Cô gia thật là tri kỷ, mỗi hai ngày đều viết thư cho tiểu thư, thật làm cho người ta hâm mộ chết rồi.

-Haha A Khang cũng không có thư tới sao! - Thấy Tô Mi như vậy Mộ Dung Thất Thất không nhịn được trêu trọc.

Hoàn Nhan Khang đi phương bắc, tuy nhiên Mộ Dung Thất Thất muốn Tô Mi ở bên người Hoàn Nhan Khang, không muốn chia rẽ uyên ương. Nhưng vì Mộ Dung Thất Thất đang mang thai, nên Tô Mi kiên trì đi theo tiểu thư không rời đi, cuồi cùng Mộ Dung Thất Thất cũng chỉ có thể gật đầu cho Tô Mi theo mình.

Chỉ là phương bắc Bắc Chu cách Dân Châu khá xa, thư của Hoàn Nhan Khang cũng chỉ có thể gửi một tháng một thư, thế nhưng đối với Tô Mi mà nói, có thể nhận được thư của Hoàn Nhan Khang, biết rõ hắn bình an đã là niềm hạnh phúc lớn nhất.

Phượng Thương để Nạp Lan Tín ở lại Dân châu, trong ba người chỉ có Tố Nguyệt cùng phu quân không có tách xa, bọn hắn được công nhận là cặp đôi hạnh phúc nhất. Tuy nhiên bây giờ tại Dân châu tiểu chủ tử chỉ có hơn năm tháng nữa là ra đời cho nên Tố Nguyệt dành hết thời gian để may quần áo cho bảo bảo. Thấytiểu thư cùng Tô Mi nhận được thư tình, Tố Nguyệt ngồi cười bên cạnh tiếp tục thêu thùa.

Hai người xem xong thư còn đắm mình trong hạnh phúc. Nạp Lan Tín gõ cử đi đến:

- Vương phi, vừa lấy được tin tức từ mật thám, hiện tại đang có một toán quân nhỏ hướng về phía Dân Châu, người cầm đầu là Di Sa.

## 121. Chương 128 : Không Thành Kế

“Di Sa? ! Hắn làm sao còn chưa có chết? !” Tô Mi vừa nghe tên Di Sa, đã hét lên, “Tên khốn kiếp này mạng đúng lớn, như vậy mà cũng không chết ! Tiểu thư, dân gian nói mèo có chín mạng, người nói hắn có phải là mèo yêu không?”

“Ha ha ——” Mộ Dung Thất Thất nở nụ cười, cẩn thận cất thư tình của Phượng Thương vào một hộp gấm. Trong này đều là thư Phượng Thương gởi tới, từ phong đầu tiên, Mộ Dung Thất Thất vẫn vô cùng trân trọng, có thể nói, cái hộp này bây giờ là bảo bối của nàng.

Đối với việc Di Sa xuất hiện, Mộ Dung Thất Thất cũng không cảm thấy bất ngờ. Người nam nhân này, bọn họ cùng nhau lớn lên, nàng hiểu hắn rất rõ. Hắn nếu chưa thành công thì sẽ không bỏ qua, lòng háo thắng mạnh, muốn đồ gì thì nhất định phải nhận được.

Chẳng qua là, Mộ Dung Thất Thất không nghĩ tới Di Sa lại có mạng lớn đến vậy, bị thương nặng đến thế lại còn có thể còn sống sót, xem ra hiện tại hắn đến Dân Châu, cũng là vì mình.

“Bao nhiêu người? Lúc nào đến?”

“Ước chừng năm ngàn người, không biết là có tiếp viện hay không, đại khái ngày mai sẽ đến Dân châu. Vương phi, ngày hôm qua người của chúng ta áp tải lương thảo đi Đông thành, trong thành hiện tại chỉ có một trăm người, hiện tại Di Sa thế tới hung hãn, chúng ta nên đối phó như thế nào?”

Mặc dù Nạp Lan Tín đã cố gắng giữ mình tỉnh táo, nhưng trong lòng vẫn vô cùng gấp gáp. Di Sa lần này nhất định nhằm vào Mộ Dung Thất Thấtmà tới, nếu như Mộ Dung Thất Thất có chút tổn hại, hắn phải ăn nói sao với Phượng Thương.

Dân Châu, chẳng qua là thành nhỏ, nhân khẩu không nhiều lắm, toàn thành dân chúng không tới ba trăm hộ, nhiều lắm là một ngàn người. Cho dù tạm thời mang ra tất cả dân chúng để đấu cùng Di Sa thì chênh lệch cũng vẫn rất lớn, nếu muốn cứng đối cứng, căn bản không được.

“Tiểu thư, nếu không hãy buông tha cho Dân châu!” Tô Mi cùng Tố Nguyệt cũng rõ ràng tình huống hiện tại trong thành, coi như là phái người cứu trợ, cũng không nhất định có thể đúng hạn chạy tới. Mộ Dung Thất Thất có thai, chịu đựng không được xóc nảy, vạn nhất Di Sa biến thái kia làm gì Mộ Dung Thất Thất, vậy phải làm thế nào?

“Đừng có gấp, càng gấp chuyện càng xấu.”

Mộ Dung Thất Thất sai Tố Nguyệt lấy bản đồ, xem xét thật lâu, đôi mi đang nhíu lại của Mộ Dung Thất Thất từ từ dãn ra.

“Nạp Lan Tín, ngươi cho người đi Đông thành cầu viện. Từ Đông thành tới đây cần hai ngày, chúng ta chỉ cần kéo dài với Di Sa một ngày là được rồi.” Mộ Dung Thất Thất nhỏ giọng dặn dò bên tai Nạp Lan Tín một phen, Nạp Lan Tín hiện lên ánh mắt kinh ngạc, nhìn Mộ Dung Thất Thất một lúc lâu, mới gật đầu lui ra.

“Tiểu thư, ngươi sai Nạp Lan Tín đi làm cái gì a?”

Tô Mi thấy Mộ Dung Thất Thất nói cùng Nạp Lan Tín những lời nói thần thần bí bí, không nhịn được tò mò hỏi Mộ Dung Thất Thất.

“Thiên cơ bất khả lộ!” Mộ Dung Thất Thất khoát khoát tay, đứng lên, “Đi thôi, chúng ta đi chuẩn bị, nghênh đón vị bằng hữu cũ kia.”

Trong thành Dân Châu, cùng ngày thường giống nhau, bách tính cũng không có bởi vì thành nhỏ bị Bắc Chu chiếm lĩnh mà sợ hay khủng hoảng. Quân Bắc Chu nghiêm túc tuân theo luật, không hề quấy nhiễu dân, cho nên cuộc sống của bách tính so với lúc trước cũng không có thay đổi gì, bình thường như thường ngày.

“Tiểu thư, mới vừa rồi đã xác định, toàn thành chỉ có 728 miệng ăn, trong đó thanh tráng niên có chừng 316 , cộng thêm số quân đang đóng, chỉ có 416 người có thể nghênh chiến.” Tố Nguyệt báo tin tức đã điều tra cho Mộ Dung Thất Thất,biết được kết quả, Tố Nguyệt có chút hoảng hốt. Hơn bốn trăm người, như thế nào đối mặt năm ngàn người của Di Sa?

‘’Tiểu thư, nếu không chúng ta rút lui đi! Bây giờ còn có thời gian, vẫn đi kịp! Thành này toàn là người Đông Lỗ quốc, chưa chắc đã đồng tâm với chúng ta, vạn nhất trong thành ngoài thành cấu kết, sẽ phiền toái lớn. Hơn nữa, cho dù chúng ta bỏ rơi bọn họ, quân đội Đông Lỗ cũng sẽ không thương tổn tới dân chúng của mình. Tiểu thư, hay là lúc này chúng ta rời đi đi!”

Tố Nguyệt lo lắng, Mộ Dung Thất Thất có thể hiểu, dù sao tình huống bây giờ đặc thù, theo góc độ bình thường mà suy nghĩ, nàng rời đi mới là lựa chọn tốt nhất .

Nhưng là Dân châu là cửa ngõ của Bắc Chu cùng Đông Lỗ, là đầu mối then chốt, lương thảo từ Bắc Chu quốc qua đây mới phân phối đến chiến trường. Nếu như Dân châu bị Di Sa tiếp nhận, việc vận lương thảo sẽ phải đi vòng sang nơi khác, sẽ tốn rất nhiều thời gian, nếu chiến sĩ không có lương thảo, lòng quân không yên, sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến lực chiến đấu của Bắc Chu, cho nên vô luận như thế nào cũng phải giữ Dân Châu lại.

“Tố Nguyệt, ngươi không cần lo lắng như vậy! Ta là phụ nữ có thai, vốn không nên kinh sợ, ngươi còn như vậy sẽ làm ta sợ, ảnh hưởng đến sự khỏe mạnh của cục cưng trong bụng ta!” Mộ Dung Thất Thất cười, ngắt lời Tố Nguyệt, “Tin tưởng tiểu thư ngươi, chuyện này, ta đã đã suy nghĩ kỹ, không cần lo lắng!”

“Đúng vậy, Tố Nguyệt, tiểu thư của chúng ta là nhân vật nào! Di Sa tới đây, chúng ta nhất định đem Di Sa đánh cho hoa rơi nước chảy!” So với Tố Nguyệt khẩn trương, Tô Mi ngược lại lạc quan nhiều, nghe được lời này Tố Nguyệt cũng thả lỏng một chút, “Tiểu thư, bất kể như thế nào, ta cùng Tô Mi cũng sẽ ở bên cạnh người!”

“Cám ơn các ngươi ——” nhìn hai người này, Mộ Dung Thất Thất ôn nhu cười một tiếng, “Ta sẽ bình an, các ngươi cũng sẽ bình an, yên tâm đi!”

Tình báo quả nhiên không sai, buổi trưa ngày thứ hai, năm ngàn người Di Sa đã tiến tới gần Dân Châu thành.

Giữa trưa, mặt trời lên cao, mặt trời hun nóng mặt đất, kèm theo năm ngàn người , là một mảnh rộng lớn bụi đất, chỉ chờ năm ngàn người đi thật lâu, những con đường mới thở bình thường lại.

Di Sa ngồi ở trên xe ngựa, nhìn Dân Châu thành ở trước mắt , nhếch môi, trong lòng kích động một trận. Nơi này chính là Dân Châu, Y Liên ở chỗ này!

“Công tử, thật kỳ quái!” Hạ Tuyết một tiếng “kỳ quái” , kép Di Sa từ trong trầm tư trở lại.

“Sao?”

“Công tử, người xem!”

Theo phương hướng của ngón tay Hạ Tuyết, Di Sa thấy được cửa lớn Dân Châu thành mở ra, trước cửa có mấy lão nhân quét sân. Trong thành, không có một chút tiếng vang, cũng không có thấy có người đi ra ngoài.

“Công tử, tại sao bọn họ có thể bình tĩnh như vậy? Chẳng lẽ Mộ Dung Thất Thất không có nhận được tin tức chúng ta tới sao? Cho dù không có nhận được tình báo, chúng ta tới đây gây nên động tĩnh lớn như vậy, chẳng lẽ Mộ Dung Thất Thất một chút cũng không phát hiện? Hay là trong này có ẩn?”

Hạ Tuyết lời còn chưa nói hết, một trận tiếng đàn truyền tới. Trên cổng thành, Mộ Dung Thất Thất một thân tuyết trắng ngồi ở trước đàn cổ, ngón tay nhẹ vỗ về dây đàn, đứng ở bên cạnh Mộ Dung Thất Thất, vì nàng che nắng , chính là Tô Mi cùng Tố Nguyệt.

“Y Liên!”

Nhìn thấy Mộ Dung Thất Thất, tim Di Sa đập rộn lên, ánh mắt nhìn chằm chằm vào trên nóc thành. Lúc trước thấy Mộ Dung Thất Thất, nàng mặc một thân nam trang, mặc dù phong hoa tuyệt đại, nhưng cuối cùng không dối được mắt là nữ nhi giả dạng nhưng cũng rất quyến rũ đa tình.

Chẳng qua là mấy tháng không thấy, Mộ Dung Thất Thất cùng lúc trước không hề cùng dạng, cả người tản mát ra khí chất thành thục của nữ nhân, làm cho người ta kìm lòng không đậu bị nàng hấp dẫn. Nàng tựa hồ cũng không có thấy hắn, chẳng qua là chìm đắm trong trong khúc đàn, ca khúc nàng đang đàn, thế mà lại là khúc “Yên hoa dịch lãnh”.

Đây là khúc đàn mà hắn thích nhất, sau đó cài làm nhạc chuông điện thoại di động, không nghĩ tới nàng còn nhớ rõ! Nàng còn nhớ rõ! Di Sa nhất thời kích động lên.

“Đúng là một tiểu yêu tinh xinh đẹp!” Bên cạnh, một người đàn ông ngồi trên lưng ngựa, bình luận dung mạo Mộ Dung Thất Thất , “Nghe nói nàng là Trấn quốc công chúa Bắc Chu quốc, không biết này tư vị của vị công chúa này trên giường sẽ như thế nào!”

“Đánh hạ Dân châu rồi, ngươi có thể thử một lần a!”

“Ha ha ha!” Nghe nam nhân nói thế một nhóm người cười to , Di Sa nhướng mày, vung tay, một cái hoa mai tiêu cắm vào cổ họng nam nhân kia, ra tay cực nhanh, để cho người bên cạnh không thể nào phát hiện. Nam nhân kêu một tiếng, thẳng tắp ngã xuống , chết ngay tại chỗ.

Di Sa xuất thủ, khiến ới vừa rồi những người thảo luận dung mạo Mộ Dung Thất Thất lập tức ngậm miệng, “Ê, ngươi tại sao giết hắn rồi!” Đông Lỗ quốc đại tướng Điền Chí Tân thấy Di Sa giết thủ hạ của chính mình, lập tức chìm mặt xuống .

“Nếu ai bất kính với Mộ Dung Thất Thất, hay nói những lời như vừa rồi, đừng trách ta không khách khí!”

Bọn họ vũ nhục Y Liên, Di Sa không thể tiếp nhận . Hắn xem nàng là trân bảo, những nam nhân này lại còn nói như vậy, vấy bẩn nàng, thật là đáng chết.

Lúc này, trên người Di Sa phát ra lạnh lẻo, khiến cho Điền Chí Tân khẽ rùng mình một cái.

Mặc dù chung đụng với Di Sa không bao lâu, nhưng người này có tính nói được là làm được , Điền Chí Tân rất rõ ràng .

Di Sa là người Bồng Lai đảo, thời điểm rời kinh, Quân Lan Tâm đã dặn Điền Chí Tân hết thảy mệnh lệnh đều phải nghe theo Di Sa an bài. Cho nên, mặc dù bị một tên mặt trắng nhỏ chỉ huy, khiến ọi người trong lòng rất là không phục, nhưng Thái hậu nói…, bọn họ phải nghe, cũng dễ dàng tha thứ cho tới bây giờ.

Thật ra trong lòng Điền Chí Tân rất muốn một đao chém chết Di Sa, đem hắn đầu làm cầu đá.

Nhưng người này là đệ tử Bồng Lai đảo, chỉ nhìn một cách đơn thuần hắn mới vừa rồi xuất thủ cũng biết Di Sa có võ công không tầm thường, cho dù bọn họ muốn giết chết Di Sa, cũng không dễ dàng, Điền chí Tân quyết định, hiện tại trước chịu đựng. Để cho Di Sa đắc ý một chút, chờ chiếm thành công Dân Châu, sẽ tìm cơ hội thu thập cho tốt cái người này.

Mộ Dung Thất Thất như cũ giống như không có chuyện gì, ở trên cổng thành khảy đàn, nhàn nhạt ưu thương, giống như bệnh truyền nhiễm giống nhau, không đầy một lát ở dưới thành năm ngàn người lan tràn ra.

Thấy chung quanh tướng sĩ đắm chìm ở khúc đàn của Mộ Dung Thất Thất, Điền Chí Tân trong lòng hô to không tốt, khúc đàn này rõ ràng muốn động dao động lòng quân.

“Di Sa đại nhân, lúc nào công thành?” Điền Chí Tân đi tới bên cạnh Di Sa.

“Công thành?” Nghe nói như thế, Di Sa cười.

Trước mắt rõ ràng chính là “không thành kế” . Cửa thành mở ra, cửa chỉ có mấy lão nhân quét sân , trong thành một mảnh an tĩnh, trên cổng thành Mộ Dung Thất Thất khảy đàn, tình hình này, hoàn toàn chính là một phiên bản“ không thành kế” của Gia Cát Lượng.”Khi ngươi công tình, đã từng gặp qua tình huống như hiện nay? Có ai mở rộng cửa thành, nhàn nhã chờ ngươi công thành không?”

Di Sa nói như vậy, Điền Chí Tân lắc đầu, ” Chưa thấy qua như vậy ! Nhưng là, chúng ta lúc trước có được tin tình báo không phải nói trong thành Bắc Chu binh lính không nhiều lắm, chỉ có chừng một trăm người sao?”

“Tin tức của ngươi từ đâu tới? Là chân thật tin tức, hay là đối phương cố ý thả ra?”

Di Sa đặt ra vấn đề này, để cho Điền Chí Tân lần nữa mê mang . Đúng vậy! Nếu như là chân thật tin tức, tại sao gặp bọn họ, Mộ Dung Thất Thất có thể bình tĩnh như vậy, tai sao nàng không rời Dân Châu, tìm chỗ an toàn ẩn nấp

Nếu như tin tức là giả , người thả ra tin tức này nhất định là người của Mộ Dung Thất Thất, mục đích của nàng chính là muốn dẫn bọn họ mắc câu

“Di Sa đại nhân, vậy nên làm cái gì bây giờ? Bị ngài vừa nói như vậy, ta càng thấy được thành này nhất định có âm mưu! Vào không được!”

Điền Chí Tân càng nhìn Dân Châu thành, càng thấy được có vấn đề. Nếu như hắn là Mộ Dung Thất Thất, nhất định sẽ đem cửa đóng, làm cho người ta canh phòng nghiêm ngặt kiên trì đợi viện quân tới. Nhưng mà đối phương lại làm hoàn toàn ngược lại, là ai cũng sẽ hoài nghi nơi này nhất định có âm mưu.

Thấy Điền Chí Tân như vậy cẩn thận, Di Sa nhẹ giọng cười một tiếng.

Y Liên, ngươi lại đem “không thành kế” tới đây. Ngươi biết rõ ta và ngươi đến từ cùng một cái địa phương ,đối với “Không thành kế” vô cùng quen thuộc, hôm nay ngươi thật bày ra “không thành kế” , ngươi đánh cuộc không? Đánh cuộc ta sẽ không phải là Tư Mã Ý thứ hai ?

“Đại nhân, làm sao bây giờ?”

Điền Chí Tân càng nghĩ, càng kinh hãi. Bọn họ một đường tới đây vô cùng thuận lợi, không có gặp phải quân đội Bắc Chu quốc , này vốn là chuyện tốt nhưng bây giờ lại khiến trong lòng Điền Chí Tân đã cảm thấy chuyện này rất quỷ dị. Chẳng lẽ là Bắc Chu đã sớm biết bọn họ trở lại đánh bất ngờ, cho nên cố ý nhường đường, cho bọn hắn dễ dàng, mục đích gì chính là muốn ở chỗ này, cho bọn hắn tận diệt?

Khó trách đường này bọn họ cũng không có gặp phải bất kỳ chướng ngại, từ Ngư Sở tới đây lộ trình xa như vậy, đừng nói gặp phải Bắc Chu quân đội, cho dù là lính quèn của Bắc Chu, bọn họ cũng không có gặp phải. Mặc dù dọc theo đường đi Điền Chí Tân chọn chính là đường nhỏ, nhưng sao thuận buồm xuôi gió, thật sự là thuận quá thành nguy hiểm.

“Toàn quân dừng lại, hạ trại cách thành 20m!”

Không đợi Điền Chí Tân hiểu rõ mọi chuyện, Di Sa đã ra lệnh.

“Di Sa đại nhân, không thể hạ trại, chỉ sợ có ám!”

“Điền tướng quân chẳng lẽ sợ?”

“Ta không phải sợ, ta đây là vì những tướng sĩ mà suy nghĩ. Vạn nhất, trong thành Dân Châu có phục binh hoặc là Bắc Chu quốc quân đội đang trốn ở nơi khác, vậy chúng ta chẳng phải sẽ trúng kế?”

“Xảy ra chuyện, ta chịu trách nhiệm, hạ trại!”

Di Sa trước hết để cho Hạ Tuyết đánh xe rời cửa thành 20 m rồi dừng lại. Thấy Di Sa cố ý như thế, Điền Chí Tân cắn răng, ra lệnh.

“Tiểu thư, bọn họ chạy rồi!” Tố Nguyệt trong tay quạt quạt hương bồ có chút dừng lại, sau lai tiếp quạt gió.

“Không cần phải để ý đến hắn, chúng ta tiếp tục!” Mộ Dung Thất Thất vẻ mặt thản nhiên, phảng phất cũng không có thấy năm ngàn người trước mắt.

Di Sa cùng nàng đều biết “không thành kế”, đây là chuyện Mộ Dung Thất Thất đã sớm suy nghĩ qua , nhưng chính là bởi vì nhớ điều này, Mộ Dung Thất Thất mới tính toán phương pháp trái ngược. Nàng dùng “không thành kế”, Di Sa nhất định có thể nhìn ra, lúc này Di Sa trong lòng nhất định đang hoài nghi mục đích của nàng. Biết rõ nhưng tiếp tục dùng, trong này tuyệt có ẩn tình.

Năm ngàn người, rời cửa chỉ có 20m. Khoảng cách như vậy, có thể làm cho người thấy một chút tình cảnh trong thành.

Dọc theo quan đạo nhìn lại, dân chúng trong thành tựa hồ cũng không có nhận thấy được chuyện ở ngoài thành, người bán hàng rong cửa như cũ hào hứng hét lớn, mọi người cũng tự nhiên tự nhiên đi trên đường, một chút cũng không hoảng sợ.

Thấy tình cảnh này, trong lòng Điền Chí Tân lại càng lo lắng. Dân chúng trong thành Dân Châu đều là con dân Đông Lỗ quốc , mặc dù bọn họ biết ngoài thành là “người mình” , nhưng cũng bình tĩnh quá mức không bình thường đi!

Trước hãy nói, bọn họ đánh bất ngờ, đóng ở Dân châu, người Bắc Chu hẳn là bối rối chuẩn bị chiến tranh mới đúng, vì sao trong thành dân chúng nhìn qua cũng không có nhận thấy được bị chiến tranh quấy rầy? Những người đó rốt cuộc là dân chúng, hay người Bắc Chu ngụy trang ?

“Tướng quân, dân tình trong thành hình như có cái gì không đúng a!” Một bộ quân nhỏ giọng nói bên tai Điền chí Tân, “Có muốn phái người đi qua xem một chút hay không?”

“Ừ, ngươi đi!” Điền Chí Tân điểm tên lính quèn, để cho hắn đến cửa thành gần một chút, xem một chút tình huống.

Tên lính quèn cưỡi ngựa, đi tới cửa thành, lão nhân quét sân chẳng qua là ngẩng đầu nhìn hắn một cái, sau đó lại cúi đầu chậm rãi quét sân. Nhìn trong thành, những dân chúng giống như không thấy được hắn, tiếp tục làm chuyện của mình.

Chờ lính quèn trở lại, đem tình huống trong thành hồi báo cho Điền Chí Tân, nội tâm của hắn đã khẳng định Dân châu thành có “vấn đề” . Dân chúng nơi này khẳng định không phải là người Đông Lỗ, nhất định là binh lính Bắc Chu giả trang .

“Đại nhân, người xem hiện tại nên như thế nào?”

Mặc dù trong lòng Điền Chí Tân đã chuẩn bị rút lui, nhưng lần này Di Sa mới là chỉ huy của bọn họ, hắn phải thỉnh giáo ý tứ Di Sa.

“Để ọi người xây dựng cơ sở tạm thời! Nổi lửa nấu cơm!”

Di Sa cười, nhìn Mộ Dung Thất Thất trên thành. Y Liên, nàng đã muốn “trêu” ta, vậy chúng ta đùa một chút, xem một chút rốt cuộc người nào mới có thể cười đến cuối cùng.

Di Sa quyết định, khiến cho Điền Chí Tân mắt choáng váng. Xây dựng cơ sở tạm thời? Để cho bọn họ ở chỗ này đóng quân? Di Sa đây là ý gì?

“Đại nhân, không bằng lui về phía sau mười dặm sao! Ở chỗ này xây dựng cơ sở tạm thời, vạn nhất có viện quân Bắc Chu quốc chạy tới, trong ngoài giáp công, chúng ta đến lúc đó sẽ hết sức bị động !”

Điền Chí Tân nghĩ, Di Sa như thế nào không biết. Không thể không nói, Y Liên lựa chọn ‘không thành kế”, là một phương pháp vô cùng tốt! Điền Chí Tân giống như Tư Mã Ý giống nhau, bị Mộ Dung Thất Thất dọa sợ đến muốn rút lui.

Bất quá, Mộ Dung Thất Thất tính lầm rồi. Phương pháp của nàng ngược lại, khiến lòng hắn nghi ngờ, không dám vào thành, hắn hết lần này tới lần khác không làm như vậy. Hắn không công thành, nhưng phải ở chỗ này xây dựng cơ sở tạm thời, chờ Mộ Dung Thất Thất lộ ra nguyên hình, lại cùng nàng đấu một phen. Chờ “không thành kế” của nàng đổ vỡ, hắn cũng muốn xem một chút, Mộ Dung Thất Thất còn có thể làm gì!

Quân Đông Lỗ đang dưới thành xây dựng cơ sở tạm thời, muốn vây khốn, khiến cho Mộ Dung Thất Thất nở nụ cười. Di Sa, ngươi quả nhiên khó đối phó đây! Chẳng qua là, ngươi cho rằng như vậy, ta liền sợ, ngươi là có thể thắng ta sao?

“Tiểu thư, làm sao đây?”

“Đóng cửa thành, chúng ta trở về nghỉ trưa!”

Mộ Dung Thất Thất lười biếng đứng dậy, đi xuống thành.

Không có tiếng đàn, cũng không thấy Mộ Dung Thất Thất, khiến tim Di Sa có chút đập rộn lên. Chẳng lẽ Mộ Dung Thất Thất là tới cầu hoà nhận thua?

Vừa nghĩ đến Di Sa liền hủy bỏ ý nghĩ của mình. Nữ nhân này hận hắn, hận không được đích thân giết hắn, như thế nào lại cùng hắn giảng hòa chứ!

“Đại nhân, cửa thành đóng!” Điền Chí Tân chỉ vào cửa thành đang đóng cửa , kêu lên.”Đại nhân, người xem bọn họ đây là ý gì a? Cuộc chiến này, rốt cuộc là đánh hay là không đánh a?”

“Để cho các tướng sĩ nghỉ ngơi đi! Chúng ta có nhiều thời gian, từ từ theo chân bọn họ đùa!”

Lên đường liên tục, khiến cho năm ngàn người mệt muốn chết rồi, nghe nói xây dựng cơ sở tạm thời, nổi lửa nấu cơm, các tướng sĩ rối rít xuống ngựa, dựng lều. Đốt lửa, nấu cơm ăn.

“Tướng quân, ngài nói Di Sa đại nhân là có ý gì a? Chẳng lẽ, thành này là một cái thùng rỗng? Chúng ta chỉ cần theo bọn họ ngủ là được? Nhưng này trong thành nếu là thật không có Bắc Chu binh lính, chúng ta tại sao không đánh vào, bắt Mộ Dung Thất Thất?”

“Tướng quân, ta cảm thấy được Di Sa đại nhân có chút không đáng tin! Chúng ta có thể tin hắn sao? Lúc trước nếu không phải Bồng Lai đảo giật giây bệ hạ xuất binh, chúng ta cũng sẽ không chọc giận Bắc Chu quốc, biến thành cục diện bây giờ. Ta nghe người ta nói, hoàng thượng trong cung giận dữ, nói là Bồng Lai đảo cấu kết Bắc Chu quốc, giăng bẫy Đông Lỗ quốc chúng ta.”

Nghi ngờ của sĩ quan phụ tá, cũng chính là ý nghĩ trong lòng Điền Chí Tân. Đối với mệnh lệnh Di Sa hắn không quá đồng tình. Chẳng qua là Di Sa chưa nói rõ ràng, hắn cũng đoán không ra ý nghĩ của Di Sa. Về tin đồn sĩ quan phụ tá nói, Điền Chí Tân cũng đã được nghe nói, hiện tại nhìn thái độ của Di Sa đối với Mộ Dung Thất Thất, đích xác là có chút khả nghi.

“Chờ xem! Nếu là ngày mai vẫn là như vậy, chúng ta mới quyết định! Đúng rồi, cho người âm thầm giám thị Di Sa, xem hắn có vấn đề hay không! Tóm lại, hết thảy cẩn thận thì tốt hơn.” Vừa nghĩ tới thủ hạ mình mới vừa rồi không giải thích được, chết ở trong tay Di Sa, Điền Chí Tân nhổ nước miếng trên mặt đất. Nếu Di Sa thật cùng Bắc Chu quốc cấu kết, nơi này có âm mưu, hắn nhất định sẽ đối với Di Sa không khách khí.

Không đợi Điền Chí Tân ăn được cơm nóng hổi, cửa thành Dân Châu mở ra, người ra là Tố Nguyệt- thị nữ bên cạnh Mộ Dung Thất Thất.

Chỉ thấy, Tố Nguyệt cỡi ngựa, một tay ghìm dây cương, một tay nhấc hộp đựng thức ăn, chạy chậm, đi tới trước mặt Di Sa.

“Công chúa nhà ta biết ngài ở chỗ này, đặc biệt bảo cho ta đưa tới chút ít điểm tâm cùng rượu nóng, xin công tử vui lòng nhận cho!” Tố Nguyệt tung mình xuống ngựa, đưa hộp đựng thức ăn đến trước mặt Di Sa.

“Đứng lại!” Không đợi Tố Nguyệt nhích tới gần Di Sa, Hạ Tuyết che ở mặt, “Hộp đựng thức ăn cho ta là tốt rồi!”

Địch ý của Hạ Tuyết, đổi lấy nụ cười nhạt của Tố Nguyệt, “Xin công tử chậm dùng! Công chúa nói, nếu không phải hai quân đối chọi, nhất định sẽ cùng công tử nâng cốc!”

Bỏ lại lời này, Tố Nguyệt lên ngựa trở về trong thành.

“Tướng quân, người xem!” Sĩ quan phụ tá chọc Điền Chí Tân, hai người ngó chừng hộp đựng thức ăn trong tay Hạ Tuyết.

Này hộp đựng thức ăn có bốn tầng, Hạ Tuyết mở ra, đem đồ vật bên trong nhất nhất bầy ở trước mặt Di Sa. Tầng thứ nhất là các loại điểm tâm, khéo léo tinh sảo. Tầng thứ hai là rau trộn Thuận Phong, nhẹ nhàng khoan khoái ngon miệng. Tầng thứ ba là quả đào tây, tầng thứ tư là một bầu rượu.

Di Sa gắp một khối điểm tâm bỏ vào trong miệng.”Mùi vị không tệ!”

“Công tử cẩn thận!” Hạ Tuyết không còn kịp ngăn cản, Di Sa đã đem điểm tâm nuốt vào.

“Làm sao, lo lắng nàng độc chết ta? Nàng sẽ không !” Di Sa rót rượu, bưng chén rượu lên, đặt ở dưới mũi thấy mùi thơm ngát.”Nàng không phải là cái loại tâm địa xấu xa như thế, thức ăn này sẽ không có vấn đề.”

Lời nói của Di Sa rơi vào trong lổ tai Điền Chí Tân, thì có một tầng ý tứ khác.

Xem ra, Di Sa cùng Mộ Dung Thất Thất có quen biết , hơn nữa quan hệ không tệ. Lúc này, Điền Chí Tân trong lòng đã đem Di Sa làm nhân vật trong phạm vi nguy hiểm. Điền Chí Tân nghĩ đáng sợ nhất thường thường không phải là địch nhân, mà là lấy bằng hữu thân phận, núp bên cạnh giả “quỷ”.

“Tướng quân, tới đây cùng nhau ăn đi!”

Di Sa hướng Điền Chí Tân vẫy vẫy tay, Điền Chí Tân”Ha ha” cười một tiếng, xoa xoa tay đi tới.

“Uống rượu! Rượu này không tệ!”

“Di Sa đại nhân, ngài biết Bắc Chu quốc Trấn quốc công chúa?” Một chén rượu uống , Điền chí Tân hỏi vấn đề của mình.

“Biết, không chỉ là biết, chúng ta còn vô cùng quen thuộc.”

Di Sa nói thế khiến cho Điền Chí Tân trong lòng”Lộp bộp” một chút, thấy sắc mặt khác thường của Điền Chí Tân, Di Sa nở nụ cười.”Làm sao, tướng quân cho là ta là mật thám do Bắc Chu quốc phái tới ? Tướng quân bắt đầu hoài nghi ta?”

“Không có, không có! Di Sa đại nhân ngài thật thích nói giỡn! Ngài là đệ tử Bồng Lai đảo , thế nào lại là mật thám Bắc Chu quốc đây! Cái này không thể giỡn a!”

Điền Chí Tân cười xấu hổ khoát tay áo, nội tâm nghĩ tới cũng là một chuyện khác.

Ở thời điểm Di Sa nhắc tới Mộ Dung Thất Thất, trong ánh mắt của hắn, tràn đầy tình cảm khác thường , giống như là đang nói tới tình nhân của mình, ánh mắt này không gạt được người. Điền Chí Tân hiện tại hoàn toàn khẳng định, Di Sa cùng Mộ Dung Thất Thất có quan hệ, hơn nữa còn là một loại còn hơn cả bằng hữu bình thường.

“ Ăn! Yên tâm, nàng sẽ không đầu độc bên trong, nàng còn không muốn ta chết ——”

Di Sa cắn điểm tâm, trong lòng suy nghĩ đến Mộ Dung Thất Thất. Nàng đưa tới món ăn, cũng chính là món hắn thích ăn . Tất cả điểm tâm, hắn chỉ ăn bánh đậu xanh, hơn nữa hắn vô cùng thích ăn lỗ tai heo, hiện tại bày ở trước mặt hắn , cũng là thứ kiếp trước hắn thích, mùi vị cùng kiếp trước giống nhau như đúc.

Y Liên, nàng làm vậy, mục đích là gì? Chẳng lẽ giữa chúng ta còn có thể giảng hòa ? Y Liên, ta biết, trong thành không có bao nhiêu người, nàng làm như hôm na, đơn giản là nghĩ hù dọa đi chúng ta, nhưng nàng không có ngờ tới ta sẽ trú đóng ở nơi này, bây giờ nàng đưa tới những món ăn ta thích, là muốn cầu ta dừng công thành, cầu hoà cùng ta sao?

Di Sa một lòng nghĩ tới Mộ Dung Thất Thất, không có chú ý tới ánh mắt thay đổi của Điến Chỉ Tân. Mà trong thành, Mộ Dung Thất Thất nghe nói Di Sa ăn điểm tâm, còn muốn mời Đông Lỗ tướng quân cùng hắn cùng nhau ăn, vỗ tay cười ra tiếng.

“Tố Nguyệt, buổi tối tiếp tục đưa hộp đựng thức ăn, ta nói cái kia chút ít cũng muốn đưa đi. Hắn cũng là thông minh, biết ta không muốn để hắn dễ dàng chết, cho nên sẽ không hạ độc trong đồ ăn, có thể yên tâm to gan ăn. Nếu hắn nghĩ như vậy, ta hết lần này tới lần khác không làm như vậy! Tô Mi, nhớ được buổi tối ở trong thức ăn thêm ít gia vị, không nên quá độc , ta muốn hắn từ từ chết. . . . . .”

Quả nhiên, buổi tối Tố Nguyệt lần nữa đưa tới hộp đựng thức ăn. Cùng buổi trưa bất đồng chính là, Tố Nguyệt lần này thêm người , hai người tổng cộng đưa tới ba hộp đựng thức ăn.

“Những thức ăn này cũng là tự tay công chúa chúng ta làm! Công chúa nói, công tử bình thời thích ăn nhất những thứ này, hiện tại nhất định là muốn ăn thức ăn quê quán, cho nên tự thân xuống bếp, vì công tử làm những thức ăn này, xin công tử thưởng thức!”

Để xuống hộp đựng thức ăn, Tố Nguyệt cũng không có dừng lại, lúc rời đi, Tố Nguyệt đột nhiên quay đầu lại nhìn về phía Di Sa, “Hôm nay là sinh nhật công tử, công chúa bảo cho ta nói một câu “Chúc công tử sinh nhật vui vẻ! Hàng năm có hôm nay, hàng tháng có ngày này!”

Tố Nguyệt rời đi, chân mày Hạ Tuyết nhíu chặt lại. Sinh nhật Di Sa rõ ràng vào tháng chạp, vì sao Tố Nguyệt lại nói nói như vậy?

Ngược lại với Hạ Tuyết, Di Sa nghe lời cuối của Tố Nguyệt, có cảm giác như lệ nóng quanh tròng. Hắn cũng đã quên đi sinh nhật của mình rồi, nhưng nàng còn nhớ rõ! Trước kia hàng năm, vào lúc này, bọn họ sẽ cùng nghĩa phụ thổi nến, chúc hắn sinh nhật vui vẻ! Hiện tại đến nơi này, hắn nhanh thế lại quên mất kiếp trước.

Nhìn món ngon rực rỡ muôn màu trên bàn, nghĩ đến lời Tố Nguyệt nói, những món này là do Mộ Dung Thất Thất đích thân làm, mắt hắn một mảnh ấm áp. Đặc biệt là nhìn đến tương tự bánh sinh nhật có viết “Happybirthday”, một giọt lệ nóng từ khóe mắt Di Sa chảy xuống.

Y Liên, thì ra nàng vẫn nhớ ! Thì ra cho tới bây giờ nàng cũng không quên mất ta!

Vẻ mặt Di Sa rơi vào trong mắt Điền Chí Tân, trực tiếp xác minh ý nghĩ trong lòng hắn. Di Sa biết Mộ Dung Thất Thất , giữa bọn họ có bí mật không thể cho ai biết.

## 122. Chương 129 : Lần Nữa Gặp Mặt, Yêu Hận Khó Phai

Lần này, Di Sa muốn mời Điền Chí Tân ăn cùng hắn, lại bị Điền Chí Tân trực tiếp cự tuyệt.

Trở lại lều, Điền Chí Tân gọi sĩ quan phụ tá tới: “Bí mật giám thị động tĩnh trong thành Dân Châu,còn có, phái người ngó chừng Di Sa, nhìn xem có hành động dị thường nào hay không.” Điền Chí Tân hoàn toàn hoài nghi Di Sa, nhưng ngại Di Sa là đệ tử Bồng Lai đảo, hắn không có nắm được chứng cớ xác thực, không thể động thủ. Bất quá, bất kể kết quả là cái gì, Điền Chí Tân đã quyết định, hừng đông ngày mai, công thành!

Một đêm, Di Sa đắm chìm trong hoài niệm sâu sắc với Y Liên, chờ hừng sáng, mới nghỉ ngơi trong chốc lát.

Sáng sớm, trên cổng thành Dân Châu truyền đến một hồi tiếng đàn du dương, cửa thành mở ra giống như ngày hôm qua, mấy lão nhân quét sân tại cửa, trong thành, dân chúng như cũ bắt đầu một ngày mới.

Tố Nguyệt cỡi ngựa, đưa cháo khoai lang cùng ngô nóng hôi hổi tới, cộng thêm hai đĩa rau luộc, đều là món Di Sa thích ăn .”Công tử chậm rãi dùng!”

“Trở về, cám ơn nàng ——”

“Không cần khách khí!”

Tố Nguyệt vừa mới phi thân lên ngựa, một đám người liền vây quanh nàng.

“Người đâu, bắt nàng lại cho ta!” Điền Chí Tân ra lệnh một tiếng, mười mấy quân sĩ xông về Tố Nguyệt, nhanh đến mức khiến Di Sa không kịp ngăn lại.

“Chậc chậc ——”

Con mồi đưa tới cửa, không có lý do không giết. Tố Nguyệt cười lạnh, trong tay nhiều thêm một cái xích sắt màu bạc, trên đỉnh xích sắc là một thanh đao tròn to cỡ bàn tay.

Không đợi những người này hiểu được, một trận tiếng động kỳ quái vang lên, đầu mười người rơi xuống đất. Đầu đỏ tươi, rơi phịch xuống đất, lăn vài vòng, bị lây màu vàng bụi đất, nhìn qua trông rất dữ tợn.

“Ngươi!” Điền Chí Tân không nghĩ tới Tố Nguyệt chỉ là một tiểu cô nương, ra tay thế nhưng ác như vậy. Dưới ánh mặt trời, trên xích sắt trong tay tố nguyệt Tố Nguyệt nhỏ xuống giọt giọt máu tươi, lóe ra ánh sáng khác thường.

“Ta có lòng tốt đến đưa chút cơm các ngươi báo đáp ta như vậy sao?” Tố Nguyệt không trốn, mà mười phần vững vàng ngồi trên lưng ngựa, đung đưa xích sắt trong tay, để cho giọt máu nhỏ xuống mặt đất, lưu lại một mảnh màu đỏ sẫm.

“Làm sao? Không phục sao? Vậy tiếp tục a!”

Điền Chí Tân phất tay, lại bị Di Sa ngăn cản.”Dừng tay! Đểcho nàng đi!”

Việc Di Sa mở miệng, hoàn toàn nằm trong dự kiến của Điền Chí Tân, quả nhiên hắn có quan hệ với Mộ Dung Thất Thất, nếu không sẽ không giúp đỡ người Bắc Chu. Như vậy”Để nàng đi ——”

“Đa tạ!” Tố Nguyệt giục ngựa trở về thành Dân Châu, đợi sau khi thân ảnh nàng biến mất, Điền Chí Tân mới đến trước mặt Di Sa: “Di Sa đại nhân, ngài có thể cho ta một lời giải thích hợp lý hay không, tại sao muốn thả nàng đi? Ngài cùng Mộ Dung Thất Thất rốt cuộc có quan hệ gì? Vì sao nàng quan tâm ngươi như vậy? Ngài rốt cuộc là đứng ở bên nào? Là giúp Đông Lỗ quốc chúng ta, hay là, có ý địnhkhác?”

“Càn rỡ!” Thấy Điền Chí Tân đối xử với Di Sa như vậy, Hạ Tuyết lớn tiếng quát, “Công tử chúng ta mới là Thống soái tối cao, công tử làm gì, không cần xin chỉ thị của ngươi!”

Hạ Tuyết “liều lĩnh” như vậy, khiến cho Điền Chí Tân khẽ hừ một tiếng, “Mặc dù các người là đệ tử Bồng Lai đảo, nhưng đang mang theo tánh mạng của 5000 tướng sĩ, đại nhân đảm đương được tốt sao? !”

“Thì ra là, ngươi lo lắng ta và Mộ Dung Thất Thất cùng một phe, gài bẫy ngươi?” Di Sa bừng tỉnh đại ngộ. Hắn cũng là đắm chìm trong ký ức tốt đẹp đối với Y Liên , không kịp suy tư mục đích Y Liên làm như vậy. Hiện tại Điền Chí Tân nói như vậy, Di Sa mới hiểu được.

Y Liên, nàng đã biết cách lợi dụng lòng người rồi, xem ra, ta xem thường nàng rồi! Nhiều ngày không thấy, có lẽ nên rửa mắt mà nhìn!

“Chẳng lẽ không đúng sao?”

“Ha ha ha ha. . . . . .” Di Sa nở nụ cười, “Tướng quân, không nên trúng kế ly gián của đối phương. Ta thừa nhận, ta có quen Mộ Dung Thất Thất, nhưng lại không phải là gian tế của Bắc Chu quốc, càng sẽ không tổn hại ích lợi Đông Lỗ quốc. Xin Tướng quân tin tưởng ta!”

“Tin tưởng ngươi?” Trong lòng Điền Chí Tân có ngọn lửa bùng cháy, làm sao có thể tin tưởng “lời từ một phía” của Di Sa đây!

“Tin tưởng ngươi, có thể! Nếu như ngươi cho chúng ta công thành ngay bây giờ, ta liền tin ngươi!”

Yêu cầu cùa Điền Chí Tân, đối với Di Sa đúng thật có chút “ép buộc”. Hắn đã khám phá kế ly gián của Mộ Dung Thất Thất, mà chiến lược đối chiến với nàng chính là muốn vây khốn nàng, bắt nàng chủ động cầu xin tha thứ. Hiện tại Điền Chí Tân yêu cầu vậy, hoàn toàn là vi phạm ý nguyện của hắn. Di Sa lúc này lắc đầu, chối bỏ đề nghị của Điền Chí Tân.

“Đại nhân, ngài không muốn công thành, ta có hay không có thể lý giải thành ngài lời nói không đi đôi với hành động, thật ra thì. . . . . Ngài chính là gian tế của Bắc Chu?”

Điền Chí Tân ra lệnh một tiếng, một đám quân sĩ vây quanh Di Sa và Hạ Tuyết, mọi người mắt nhìn chằm chằm vào Di Sa, phảng phất chỉ cần Điền Chí Tân hạ lệnh, bọn họ sẽ tiến lên chặt đầu của Di Sa xuống.

“Các ngươi thật to gan!” Hạ Tuyết lấy ra ấn soái của Di Sa: “Đây là ấn soái do Đông lỗ thái Hoàng Thái hậu tự mình ban cho công tử nhà ta, chẳng lẽ các ngươi không phục sao?”

Ấn soái trong tay Hạ Tuyết cũng không khiến những người này sợ. Quân đội Bắc Chu quốc thế như chẻ tre, chiếm cứ phần lớn quốc thổ của Đông Lỗ quốc . Hôm nay, quanh Dân Châu thành trì cũng đã bị người Bắc Chu chiếm lĩnh, Di Sa trì hoãn không chịu tiến công như vậy, không thể không khiến người hoài nghi hắn là đang chờ “viện binh” của Bắc Chu tới đây, tiêu diệt năm ngàn người bọn họ ở chỗ này.

Không có ai muốn chết! Nếu như không phải là Di Sa nói lên đề nghị đáng chết này, bọn họ sẽ không tới sát miệng địch nhân như vậy, hồn lo tâm sợ, gặp phải nhiều như vậy nguy hiểm. Lúc này, đối với đề nghị của Điền Chí Tân, Di Sa trực tiếp phủ quyết, khiến cho bọn họ như thế nào tin tưởng Di Sa?

“Giết hắn đi!”

“Hắn chính là mật thám Bắc Chu quốc! Giết hắn đi!”

“Đúng! Giết hắn đi, chúng ta vọt vào thành, giết Mộ Dung Thất Thất!”

Tiếng nói bên cạnh, một tiếng so sánh với một tiếng cao hơn, những người vây bắt Di Sa, cũng từng bước nhích tới gần hắn.

Lúc này, cửa thành đã đóng, Mộ Dung Thất Thất ở trên cổng thành nhìn trò hay dưới thành .

“Tiểu thư, làm sao ngươi biết Di Sa sẽ không để cho bọn họ công thành?” Tô Mi đứng ở bên cạnh Mộ Dung Thất Thất, vẻ mặt kinh ngạc.

“Bởi vì, ta biết tính cách của hắn.” Mộ Dung Thất Thất ngẩng đầu nhìn chân trời, “Viện binh của Nạp Lan Tín hẳn là sắp đến rồi, Tô Mi, cho người chuẩn bị xong, đến lúc đó trong ứng ngoài hợp!”

“Dạ!” Nghe Mộ Dung Thất Thất lời này, Tô Mi rất là kích động, lập tức đi xuống sai người chuẩn bị.

Dưới thành, Di Sa nhìn thấy bộ dáng như hổ rình mồi của đám người kia, mặc dù trên mặt như cũ không hề thay đổi biểu cảm, nhưng trong lòng lại không thể không phục Mộ Dung Thất Thất. Kế phản gián nàng dùng thật vô cùng tốt, chẳng qua là tặng ba lần thức ăn tới đây, đã làm cho những người này hoàn toàn phản chiến, đứng ở phía ngược, chống lại hắn. Không biết nàng bây giờ có phải là ở trên cổng thành nhìn hắn mà cười hay không! Đây hết thảy như nàng mong muốn, nàng ắt hẳn vô cùng đắc ý đi!

“Ta thay đổi chủ ý!” Trước khi đối phương động thủ trước, Di Sa đã mở miệng, “Nếu tướng quân không tín nhiệm ta, vậy thì công thành đi!”

Di Sa trì hoãn giọng nói, khiến cho Điền Chí Tân có chút khó có thể tin. Vốn cho là Di Sa sẽ kiên trì, không nghĩ tới tiểu tử này lại “gió chiều nào theo chiều ấy” như vậy .

“Người, nhìn bọn họ!” Ngại thân phận đặc thù của Di Sa, Điền Chí Tân không muốn giết hắn, chẳng qua sai người ta trông chừng Di Sa cùng Hạ Tuyết, sau đó, tiến quân, kèn lệnh thổi lên, năm ngàn người bắt đầu công thành.

“Tiểu thư ——” dưới thành đột nhiên biến đổi, khiến cho Tố Nguyệt có chút khẩn trương.

Dựa theo kế hoạch của Mộ Dung Thất Thất, chờ đến khi Điền Chí Tân cùng Di Sa đánh nhau được nửa trận, quân đội của Nạp Lan Tín hẳn sẽ đến, đến lúc đó là có thể cứu trợ Dân Châu thành lúc khẩn cấp. Thật không nghĩ đến, bọn hắn bây giờ thế nhưng nhất trí với nhau, viện binh của Nạp Lan Tín còn không biết lúc nào trở lại, cái này, nên làm cái gì bây giờ?

“Không vội —— để ọi người nghênh chiến!” Mộ Dung Thất Thất vuốt bụng, ngươi cũng là học xong cách thỏa hiệp rồi! Xem ra, ngươi đã xem thấu kế ly gián của ta, nhanh như vậy tựu thỏa hiệp, đây thật không phải tính cách của ngươi a!

Bộ dáng Mộ Dung Thất Thất như đã định liệu trước, khiến choT ô Mi cùng Tố Nguyệt đứng bên cạnh cũng dần an tĩnh lại, chờ Mộ Dung Thất Thất phát hiệu lệnh.

Quả nhiên, không đợi những thứ kia lên đến tường thành, nơi xa một mảnh mù mịt khói vàng, từ xa đến gần, nhanh chóng tới đây.

“Tướng quân, không tốt! Viện quân của Bắc Chutới!” Sĩ quan phụ tá vội vã chạy tới bên cạnh Điền Chí Tân, “Tướng quân, làm sao bây giờ?”

”Vội cái gì!” Điền Chí Tân ngoài miệng quát lớn sĩ quan phụ tá, trong lòng nhưng không thể bình tĩnh , “Bao nhiêu người? Thấy rõ ràng không?”

“Đoán chừng, đoán chừng có một vạn trở lên!”

Sĩ quan phụ tá cũng không thấy rõ ràng rốt cuộc là bao nhiêu người, chỉ là một màn bụi đất tung bay, vừa nghĩ cũng nhất định là Bắc Chu quốc đại quân giết tới đây.”Tướng quân, xem tốc độ bọn hắn, còn có khôi giáp màu đen . . . . . . Tướng quân, có thể là ưng kỵ quân a!”

“Ưng kỵ quân? !” Điền Chí Tân kêu ra tiếng , trong cổ họng một ngụm không thông ở nơi đó, không trên không dưới, khó chịu muốn chết.

“Mau, mau rút lui binh!”

Ưng kỵ quân là đội quân do một tay Phượng Thươngbồi dưỡng ra. Kinh nghiệm Phượng Tà, Phượng Thương hai đời người thiết thủ chế tạo, Ưng kỵ quân này là quân đội cường hãn nhất trên đại lục. Nếu quả thật chính là Ưng kỵ quân, đừng nói một vạn Ưng kỵ quân, coi như là năm trăm ưng kỵ, cũng có thể đánh bọn họ chỉ có tới chớ không có lui.

“Mau! lui binh! lui binh!” Điền Chí Tân dẫn đầu lên ngựa, quất ngựa chạy.

Mọi người vừa thấy tướng quân chạy, lúc này cũng không còn chú ý tâm tư công thành, rối rít lên ngựa đuổi theo Điền Chí Tân, không đầy một lát, mới vừa rồi nhiệt nhiệt nháo nháo cửa thành trở nên an tĩnh lại, chỉ để lại Di Sa cùng Hạ Tuyết.

“Công, công tử. . . . . .” Nhìn bụi đất dần đến gần, Hạ Tuyết che chắn trước mặt Di Sa.

Chờ những người đó nhích gần, Hạ Tuyết mới nhìn đến, cái gọi là một vạn ưng kỵ, bất quá chỉ có chừng trăm người, chẳng qua là phía sau đuôi ngựa của mỗi người buộc lên một nhánh cây. Mà một vạn Ưng kỵ giá thế, chính từ đám nhánh cây này tạo thành.

“Ha ha ha ha!” Người cưỡi ngựa vây bắt Di Sa, nở nụ cười, “Diệu kế! Chẳng qua là nhánh cây, đã hù dọa đám người kia bỏ chạy!”

“Đúng vậy! Công chúa quả nhiên lợi hại!”

Hạ Tuyết nhếch đôi môi, nếu như nói ban đầu, nàng không hiểu rõ vì sao Y Sa quyến luyến Y Liên, nói đúng hơn là quyến luyến Mộ Dung Thất Thất, hiện tại thấy những chuyện này, nàng rốt cục hiểu vì sao công tử có như vậy mê luyến Y Liên. Nữ nhân này, rõ ràng chỉ có chừng trăm thủ hạ, lại có thể dọa năm ngàn đại quân bỏ chạy trối chết, phần này gan dạm sáng suốt cùng khôn lanh này, thường nhân không cách nào sánh bằng.

“Công tử, làm sao bây giờ?”

Nhìn quanh người của bọn họ, lòng bàn tay Hạ Tuyết đổ mồ hôi. Cảnh tượng lúc Điền Chí Tân bỏ chạy cực kỳ hỗn loạn, thế nên xe ngựa của bọn họ bị người mang đi. Hiện tại chỉ có hai người là nàng cùng Di Sa, lại bị trăm người bao bọc vây quanh, hôm nay chẳng lẽ phải bỏ mạng ở chỗ này sao?

So với Hạ Tuyết kinh hoảng, Di Sa lại vô cùng trấn định. Hay một chiêu “che mắt người”, chẳng qua chừng trăm người, lại dọa chạy 5000 người của Điền Chí Tân! Chiến lược Mộ Dung Thất Thất sử dụng, nếu truyền đi, nhất định sẽ được ghi lại trong sử sách lưu truyền thiên cổ. Sáu năm không gặp, xem ra Y Liên của hắn đãtrưởng thành!

“Công chúa nhà ta ời!” Một người tiến lên phía trước, làm tư thế mời . Di Sa thấy thế, cười khổ một tiếng, xem ra hôm nay, không đi không được!

Dẫn Di Sa cùng Hạ Tuyết vào Dân Châu, “áp tải” đến trước mặt Mộ Dung Thất Thất, Di Sa vừa nhìn đã chú ý đến cái bụng khẽ nhô lên của Mộ Dung Thất Thất. Một cảm giác chua xót lấp đầy tim hắn, Y Liên của hắn, thành thê tử người khác, có hài tử của người khác! Di Sa siết chặt quả đấm, móng tay đân thật sâu vào lòng bàn tay.

“Y Liên, đã lâu không gặp.”

Mặc dù mang thân phận “tù nhân”, nhưng Di Sa là vẫn duy trì nụ cười.

“Đừng gọi tên ta!” Nhìn nụ cười của Di Sa, Mộ Dung Thất Thất thấy quá mức chói mắt. Kiếp trước, người này đã dùng khuôn mặt tươi cười lừa nghĩa phụ của hắn, hiện tại hắn tại sao có thể một chút đau lòng cũng không có, hay là hắn như vậy không có tim không có phổi? Chẳng lẽ hắn cho tới bây giờ cũng không có hối hận chuyện quá khứ sao?

Lời của Mộ Dung Thất Thất đả kích Di Sa nặng nề. Ngày hôm qua, hắn thật sự nghĩ rằng nàng đã tha thứ cho hắn, cho hắn một cơ hội nắm tay giảng hòa . Không nghĩ tới, nàng thật sự là hận hắn đến cực hạn.

“Kiếp trước, ta tự sát, trả nàng một mạng. Hiện tại, chúng ta ở chỗ này, nàng lấy mạng ta, coi như trả cho nghĩa phụ!”

Di Sa nhắm mắt lại, ngẩng đầu, lộ ra cổ bóng loáng, một bộ thấy chết không sờn bộ dáng. Lần này, hắn thua trong tay Mộ Dung Thất Thất, tâm phục khẩu phục. Trước kia Di Sa đã nghĩ qua, có được Mộ Dung Thất Thất, vô luận dùng biện pháp gì, đều muốn nàng ở lại bên cạnh mình. Nếu không có thể, vậy thì giống như bây giờ, để cho hắn chết ở trong tay nàng, triệt tiêu hận ý nống đậm trong nội tâm nàng.

“Đừng, đừng mà!” Thấy Di Sa như vậy, Hạ Tuyết ôm Di Sa, che chở hắn trong ngực, “Y Liên tiểu thư, ta mặc dù không biết giữa ngài và công tử có ân oán gì, nhưng mà, công tử nhà ta thật tâm yêu người! Van cầu người, bỏ qua cho công tử nhà ta, muốn giết cứ giết ta! Ta thay công tử chúng ta chết! Van cầu ngươi!”

“Ngươi cút ngay!” Di Sa đưa tay đẩy Hạ Tuyết ra: “Đây là chuyện giữa ta cùng nàng, không có bất cứ quan hệ nào đến tiện tỳ ngươi. Y Liên, mọi chuyện sai đều là lỗi của ta, nàng giết ta đi!”

“Công tử!”

“Cút —— ngươi cút cho ta,càng xa càng tốt! Cũng là bởi vì ngươi, ta mới có thể bị bắt, ngươi, đồ vô dụng!” Di Sa tàn bạo mắng Hạ Tuyết, khiến cho Hạ Tuyết khổ sở .”Công tử muốn đuổi ta đi sao? Công tử khôngcần Hạ Tuyết hầu hạ nữa sao?”

“Ta không cần phế vật như ngươi! Đồ vô dụng! Cút!”

Lời của Di Sa vô cùng khó nghe, tim Hạ Tuyết tim như rách toạt từng mảnh:”Cho dù công tử không thích ta, chán ta, đối với nô tỳ, người là công tử, bảo vệ công tử là chức trách của ta!”

Hạ Tuyết quỳ gối trước mặt Mộ Dung Thất Thất, dập đầu cầu xin tha thứ, “Y Liên tiểu thư, ngài vì thai nhi trong bụng hãy tích đức, ngài hãy bỏ qua cho công tử! Hắn đối với ngươi cuồng dại một mảnh, có lẽ đã dùng phương thức sai lầm rồi, nhưng là yêu một người cũng không sai a! Y Liên tiểu thư, van cầu ngài! Van cầu ngài!”

“Cút! Ta không cần ngươi cầu xin tha thứ ——”

“Bốp bốp ——” Mộ Dung Thất Thất thấy cảnh tượng này, nhẹ nhàng mà vỗ lên tay .”Quả nhiên là chủ tớ tình thâm. Ngươi có lòng muốn cứu nàng, cần gì phải muốn dùng lời nói ác độc như vậy để thương tổn nàng chứ!”

Bị Mộ Dung Thất Thất nói ra ý định trong lòng mình, Di Sa đỏ mặt, vội vàng biện bạch ình: “Không phải! Ta là thật chán nàng! Y Liên, người nàng muốn giết là ta, hết thảy nàng ấy làm đều theo lời dặn của ta, nàng đừng làm khó nàng ấy!”

“Làm khó? Ha hả, ngươi không nói, ta cũng không có ý nghĩ như vậy, hiện tại ngươi nhắc tới rồi, ta còn thật muốn làm khó nàng.”

Mộ Dung Thất Thất đã mất kiên nhẫn nói chuyện với Di Sa, “Mạng của ngươi, vốn là chính là ngươi thiếu ta. Bỏ qua cho nàng, ta sẽ suy nghĩ, nhưng ngươi phải ăn viên thuốc này. Ngươi thiếu ta quá nhiều, ta không muốn ngươi chết quá thống khoái, đó là tiện nghi cho ngươi. Ăn viên thuốc này, ta nhìn ngươi từ từ chết ở trước mặt của ta ——”

“Tốt! Ta ăn!” Di Sa cười khổ một tiếng, nàng thật hận mình hận đến thấu xương.

“Công tử, đừng!” Hạ Tuyết muốn ngăn trở, lại bị Tô Mi cùng Tố Nguyệt bắt được, chỉ có thể trơ mắt nhìn Di Sa ăn độc dược.

“Phốc ——” ở bên trong bộ ngực, giống như đè ép ngàn cân giống nhau, Di Sa cảm giác mình càng lúc càng khó thở, Mộ Dung Thất Thất ở trước mặtcũng dần dần trở nên mơ hồ. Di Sa ho khan hai tiếng, trong cổ họng sặc mùi máu tươi.

“Khụ khụ. . . . . .”

Thấy trong lòng bàn tay đỏ sẫm máu, Di Sa cười đến đặc biệt thoải mái: “Y Liên, có thể chết ở trong tay ngươi, ta cảm thấy rất vui vẻ. Nếu như thời gian có thể trở lại, có thể trở lại ban đầu, thật là tốt biết bao a!”

“Công tử, đừng a ——” nhìn sắc mặt Di Sa trắng bệch, miệng phun máu tươi, Hạ Tuyết tránh thoát tay Tô Mi cùng Tố Nguyệt, vọt tới bên cạnh Di Sa.”Công tử, làm sao chàng lại ngốc như vậy! Nàng không thương chàng, ta yêu chàng! Công tử, tại sao chàng không chịu nhìn ta một chút! Ta vẫn luôn ở bên cạnh chàngmaf!”

“Hạ Tuyết. . . . . .” Tầm mắt Di Sa bắt đầu trở nên mơ hồ, thấy không rõ lắm bộ dáng Hạ Tuyết, chỉ có thể đưa tay, đụng vào mặt Hạ Tuyết.”Nàng đi đi! Là ta có lỗi với Nàng! Nhưng trong lòng ta đã có Y Liên, không thể có nàng! Nàng đi đi. . . . . .”

“Đừng! Ta muốn phụng bồi công tử! Bất kể công tử đi chỗ nào, ta cũng muốn phụng bồi công tử!”

“Nữ nhân ngốc!” Di Sa cười, máu từ khóe miệng tuôn nhươi như suối. Thì ra tư vị của cái chết chính là như vậy! Để cho hắn từ từ chết, chảy khô máu trên người . . . . . . Y Liên, nàng hận ta đến thế, vẫn không chịu tha thứ cho ta sao?

Di Sa cảm thấy thân thể rét run, bộ ngực đau đớn càng ngày càng kịch liệt, đó là loại thống khổ khó có thể nói thành lời, dường như muốn cướp lấy mạng hắn bằng cách hút khô máu, làm tan xương trên người hắn.

“Y Liên. . . . . .” Di Sa nhìn về phía Mộ Dung Thất Thất. Lúc này, hai mắt hắn đã không nhìn rõ, chỉ có thể nhìn đến một đoàn sương trắng, căn bản là nhìn không thấy tới bất kỳ vật gì.”Y Liên. . . . . . Ta chết, nàng có thể quên đi cừu hận. . . . . .”

“Y Liên. . . . . .”

Kêu vài tiếng, cũng không có người trả lời, Hạ Tuyết ở bên cạnh Di Sa thấp giọng nức nở, “Công tử, Y Liên tiểu thư đã đi rồi. . . . . .”

Đi? Nàng không phải là rất hận hắn, muốn tận mắt nhìn hắn từ từ chết đi sao? Tại sao đến lúc này, nàng lại không xem? Nhất định là bộ dáng hắn lúc này quá mức khó coi, cho không nhìn hắn sao?

Không biết qua bao lâu, trong ngực Hạ Tuyết, thân thể Di Sa dần dần lạnh như băng, “Công tử!” Hạ Tuyết khóc đến tê tâm liệt phế, nước mắt tích tách rơi lên trên mặt Di Sa, “Công tử, ngườii chờ, Hạ Tuyết lập tức tới cùng người! Công tử, Hạ Tuyết sẽ không để cho công tử cô đơn một mình xuống suối vàng!”

Hạ Tuyết suýt đâm chùy thủ vào bụng, một viên đá đánh rớt chủy thủ trong tay nàng.

Nhìn Mộ Dung Thất Thất trước mặt, trong mắt Hạ Tuyết hiện lên màu đỏ tươi.

“Ngươi trở lại làm cái gì? Ngươi có phải muốn nhìn đến hắn rốt cuộc đã chết hay chưa? Công tử đã chết! Hắn đã chết! Hiện tại ngươi hài lòng chưa? Ta chưa từng thấy qua nữ nhân ác như ngươi! Công tử rốt cuộc có cái gì sai? Lỗi duy nhất của hắn là đã yêu ngươi, người không nên yêu nữ nhân tâm địa sắt đá, máu lạnh như ngươi! Y Liên, ta hận ngươi! Ta thành quỷ cũng là sẽ không bỏ qua ngươi!”

Không đợi Hạ Tuyết bi phẫn hô xong, Tô Mi một quyền đánh vào cổ Hạ Tuyết. Hạ Tuyết ánh mắt sửng sốt, sau đó ôm Di Sa, chậm rãi ngã xuống. Mặc dù đến cuối cùng, tay nàng vẫn luôn ôm Di Sa thật chặt, một khắc cũng chưa từng buông lỏng.

“Tiểu thư, ngài nghĩ kỹ chưa? Thật, thả bọn họ? Nếu là thả hổ về núi, ngày sau có thể bị phiền toái.” Tố Nguyệt nhìn Hạ Tuyết cùng Di Sa trên mặt đất, nhẹ nói.

“Hạ Tuyết nói rất đúng, coi như là tích đức cho hài tử! Huống chi. . . . . . Vĩnh viễn về sau hắn cũng không nhớ được ta. Đưa bọn họ đi thôi!”

Chờ Hạ Tuyết tỉnh lại, phát hiện mình là ở một gian nhà dân , nàng không có chết? Nàng còn tưởng rằng nàng đã chết!

Bước xuống giường, Hạ Tuyết bỗng nhiên nghĩ tới một màn cuối cùng.”Công tử! Công tử!” Hạ Tuyết xông ra ngoài, nhưng thấy một thân ảnh quen thuộc ngồi ở.”Công tử ——” Hạ Tuyết có chút không tin mình ánh mắt, chờ đến gần, lại phát hiện người này chân chân thật thật, chính là Di Sa.

Lúc này, Di Sa đang tựa vào xe lăn, nhắm mắt lại. Vết máu trên khóe miệng đã khô, vết máu trên người cũng trở thành màu đen, xem ra, người chết đã lâu.”Công tử, công tử!” Thấy bộ dáng Di Sa như vậy, Hạ Tuyết khổ sở đến bất động, gục ở trên đùi Di Sa mà gào khóc!

“Công tử, là Hạ Tuyết không tốt, Hạ Tuyết không bảo vệ người tốt! Công tử, người đừng rời bỏ Hạ Tuyết có được hay không?”

Hạ Tuyết khóc đến thương tâm, bỗng nhiên một cái tay xoa mặt Hạ Tuyết, “Hạ Tuyết, ngươi khóc cái gì? Đã xảy ra chuyện gì? Tại sao ta đây thấy khó chịu?”

Nghe được thanh âm quen thuộc, Hạ Tuyết trong lúc nhất thời phản ứng không kịp, trực tiếp ngây ngốc, lần nữa nhìn, Di Sa mở to mắt phải, đang nhìn nàng, điều này làm cho Hạ Tuyết cảm thấy thật bất khả tư nghị.

“Công tử, ngươi không có chết? Thật tốt quá! Công tử ngươi không có chết? !”

“Hạ Tuyết, ngươi nói vớ vẩn gì vậy? Ta vì sao phải chết?” Di Sa vẻ mặt khốn hoặc, chờ hắn đưa tay sờ khóe miệng, vừa thấy trên người vết máu, Di Sa kêu lên, “Đây là chuyện gì xảy ra? Ta cái gì chảy máu? Hạ Tuyết, nơi này là chỗ nào? Chúng ta tại sao ở chỗ này?”

Di Sa liên tiếp hỏi nhiều như vậy vấn đề, khiến cho Hạ Tuyết không biết nói từ đâu. Lúc này, trong lòng Hạ Tuyết nhóm lên đốm lửa hạnh phúc. Công tử của nàng không có chết, Di Sa còn sống!

Hạ Tuyết đoán không ra bọn họ tại sao ở địa phương xa lạ này, nhưng là nàng có thể xác định, Mộ Dung Thất Thất đã thả bọn họ.

“Công tử, là Y Liên tiểu thư, nàng. . . . . .”

“Y Liên? Y Liên là ai?” Nghe tên, Di Sa chân mày cau lại, “Hạ Tuyết, ta hỏi ngươi, tại sao chúng ta ở đây, ngươi nói người không liên quan làm cái gì?”

Di Sa trả lời, khiến cho Hạ Tuyết hoàn toàn u mê, “Công tử, ngươi không nhớ rõ Y Liên tiểu thư sao?”

“Không nhận ra.” Di Sa lắc đầu, “Người này rất quan trọng sao?”

“Không, không trọng yếu, nàng không sao ——” Hạ Tuyết dùng sức cắn môi, cố nén mắt nước mắt. Nàng rốt cuộc hiểu rõ nguyên do rồi, Mộ Dung Thất Thất buông tha bọn họ, lại làm cho Di Sa vĩnh viễn quên mất nàng. Có lẽ, đây đối với hai người bọn họ mà nói, mới là nhất kết quả tốt!

“Công tử, người đói bụng hay không? Ta nấu cơm cho người!” Hạ Tuyết xoa xoa khóe mắt, trong lòng một trận kích động. Lúc trước nàng hận Mộ Dung Thất Thất chiếm cứ lòng Di Sa, hiện tại nàng lại tràn đầy cảm kích với tấm lòng bao dung vô bờ bến của nàng ấy. Mộ Dung Thất Thất chẳng những cho Di Sa cuộc sống mới, cũng cho nàng bắt đầu mới!

“Đói bụng, Hạ Tuyết, ta muốn ăn cơm. . . . . .”

“Tốt! Công tử chờ ta một chút.!” Hạ Tuyết cao hứng đi phòng bếp, Di Sa đẩy xe lăn đi theo nàng, chờ nấu xong, đặt ở trước mặt Di Sa, Di Sa thế nhưng không cầm chiếc đũa, nhìn Hạ Tuyết.

“Công tử thật là, càng lúc càng giống tiểu hài tử rồi!” Hạ Tuyết ngoài miệng mặc dù oán giận, trong lòng cũng rất ngọt. Bất kể Di Sa là cái dạng gì, chỉ cần hắn có thể quên Mộ Dung Thất Thất, mặc dù hắn biến thành kẻ ngu, nàng nguyện ý phụng bồi hắn!

Tô Mi nhìn hai người trong viện, chậm rãi lui ra. Khi nàng trở lại Dân Châu thành, nói chuyện về Di Sa cùng Hạ Tuyết cho Mộ Dung Thất Thất nghe, Mộ Dung Thất Thất thở dài.

“Tiểu thư, ngươi không vui sao? Nếu như không vui, thuộc hạ đi giết bọn họ!”

“Không cần.” Nghe Tô Mi nói như vậy, Mộ Dung Thất Thất lắc đầu, “Tựa như nhớ lại, kiếp trước hắn nợ ta một mạng, lúc trước hắn ăn vào độc dược, đã chết một hồi, cũng là trả nghĩa phụ mạng, huống chi ăn thuốc của ta, tâm trí dần dần thoái hóa, cuối cùng trở thành hài đồng ngây th, không có năng lực thương tổn người. Ta cùng hắn sau này không ai thiếu nợ ai!”

Mộ Dung Thất Thất ngẩng đầu, nhìn bầu trời xa xôi. Nghĩa phụ, ta làm như vậy, rốt cuộc có đúng hay không? Mặc dù ta rất muốn giết hắn rồi báo thù cho ngươi, nhưng là, ở trên trời , người cũng không hi vọng chúng ta tự giết lẫn nhau đúng không?

Xử lý chuyện cuar Di Sa xong, Mộ Dung Thất Thất cảm thấy trầm muộn đặt ở ngực hoàn toàn buông lỏng. Di Sa đã thành như vậy, có Hạ Tuyết trung thành theo ở bên cạnh, bọn họ hẳn sẽ có bắt đầu mới.

Không có nguy hiểm, cũng không còn ân oán tình cừu, tối hôm đó Mộ Dung Thất Thất ngủ rất sớm, cũng ngủ rất sâu.

Ban đêm, rất an tĩnh, ánh trăng màu bạc xuyên thấu qua khung cửa, chiếu ở trên người Mộ Dung Thất Thất, vì nàng độ lên một tầng hào quang.

“Người nào?” Nửa đêm Tố Nguyệt nghe đươc có người nhích tới gần, vội vàng đi ra ngoài xem xét, nhìn thấy người dưới ánh trăng, Tố Nguyệt vô cùng kinh ngạc, “Cô. . . . . . Cô gia? !”

Phượng Thương không phải là ở Nam Phương cách ngàn dặm sao? Tại sao Phượng Thương lại xuất hiện ở chỗ này? Kinh ngạc qua đi, Tố Nguyệt đặc biệt kích động, vừa định đi bẩm báo cho Mộ Dung Thất Thất, lại bị Phượng thương ngăn lại.

“Suỵt!” Bộ dáng Phượng Thương nhìn có chút phong trần, một đầu tóc hỗn loạn, cũng không có thế mà dung mạo của hắn giảm ngược lại tăng thêm một tia anh khí.”Khanh Khanh đâu?”

“Tiểu thư đã ngủ ——”

“Ta biết rồi, để cho ta tới! Ngươi đi nghỉ ngơi đi!”

Phượng Thương rón rén đi vào trong phòng, khi nhìn thấy người làm ình tâm hồn không yên trên giường, Phượng Thương nhịn không muốn hôn nàng. Chẳng qua thấy Mộ Dung Thất Thất ngủ được ngon như vậy, Phượng Thương cẩn thận từng chút cởi xuống khôi giáp, lại cẩn thận cẩn thận đi tới bên giường.

## 123. Chương 130 : Di Chứng Của Cổ Độc

Trong mộng, đôi lông mày của Mộ Dung Thất Thất dãn ra, khóe miệng mang theo nụ cười dịu dàng, khuôn mặt xinh đẹp. Nhìn thấy nữ tử mình ngày nhớ đêm mong, Phượng Thương khẽ mỉm cười, đưa tay vén lên tóc trên trán nàng.

Mộ Dung Thất Thấtgiấc ngủ rất sâu, không hề nhận thấy được bên cạnh có người. Phượng Thương dời tầm mắt đi xuống, rơi xuống cái bụng khẽ nhô lên của Mộ Dung Thất Thất.

Bởi vì trời nóng, Mộ Dung Thất Thất chỉ mặc mỗi một quần áo thật mỏng, lúc này nàng ngủ, bụng vừa lúc nhô lên, theo góc độ Phượng Thương nhìn thấy, bụng Mộ Dung Thất Thất cong lên không lớn không nhỏ.

Lúc hắn rời đi, vóc người nàng yểu điệu, bây giờ trở về , con của bọn hắn đang dần dần lớn lên trong bụng nàng.

Phượng Thương lặng lẽ lên giường, nằm ở sau lưng Mộ Dung Thất Thất. Đưa tay, ôm nàng từ sau lưng, bàn tay to bao phủ ở trên bụng của nàng, trong lòng tràn đầy hạnh phúc. Cái loại cảm giác thỏa mãn, từ ngón tay, truyền đến tim hắn.

“A. . . . . .” Mộ Dung Thất Thất xoay xoay người, tìm một tư thế thoải mái, lần nữa ngủ. Tư thế hai người cực kỳ giống hai chiếc đũa dính chặt bên nhau, Phượng Thương nhẹ nhàng hôn bên tai Mộ Dung Thất Thất.

Một đường chạy thẳng, Phượng Thương đã thật lâu cũng chưa từng chợp mắt. Lúc này, ở bên cạnh Mộ Dung Thất Thất, tất cả căng thẳng toàn bộ tan biến. Ôm thê nhi, cùng nhau tiến vào mộng đẹp.

Lúc Mộ Dung Thất Thất tỉnh, mới nhận thấy được có chút khác thường, nhìn lại, trên bụng mình có thêm một bàn tay.

Chỉ thoáng nhìn, Mộ Dung Thất Thất đã nhận ra là tay Phượng Thương. Quay đầu lại, Phượng Thương đang dán mặt vào sau gáy của nàng. Đã thật lâu nàng không nhìn thấy Phượng Thương, lúc này, vẻ mặt Phượng Thương mỏi mệt, dưới cằm có một tầng râu ngắn.

Nhìn bộ dáng của hắn, có lẽ lâu lắm rồi chưa được ngủ, Mộ Dung Thất Thất cẩn thận xoay người, mặt đối mặt nhìn Phượng Thương, tay nhỏ bé vuốt ve gương mặt gầy gò của hắn, cho đến thời điểm chạm vào râu, Mộ Dung Thất Thất mới xác định, hiện tại Phượng Thương đang ở trước mặt nàng.

Thật tốt! Mộ Dung Thất Thất nhẹ giọng cười một tiếng, dụi dụi về phía trước, cái miệng nhỏ nhắn in lên trên môi Phượng Thương một nụ hôn.

Đang lúc Mộ Dung Thất Thất chuẩn bị rời đi, Phượng Thương mở mắt ra, cặp mắt phượng yêu nghiệt kia nhìn Mộ Dung Thất Thất chăn chú, liên tục phóng điện, khiến cho Mộ Dung Thất Thấtcó chút không chống đỡ được, không đầy một lát trên mặt lại bắt đầu nóng rần lên, “Chàng đã tỉnh, trở về lúc nào ——”

Ngoài miệng nói như vậy, Mộ Dung Thất Thất lại dần lui về sau. Trong mắt Phượng Thương viết rõ nùng tình mật ý, cộng thêm dục vọng nóng rực, khiến tim Mộ Dung Thất ThấtTâm đập “thình thịch” liên hồi.

Mộ Dung Thất Thất lui lại, lại bị Phượng Thương bắt lấy, áp sát nàng vào thân thể hắn, “Khanh Khanh, nhẹ như chuồn chuồn lướt nước thế kia,không phải là hôn a!”

Không đợi Mộ Dung Thất Thất hiểu được, khuôn mặt anh tuấn của Phượng Thương dần phóng đại trước mặt Mộ Dung Thất Thất, sau đó một vật ôn nhuận mềm mại, bao phủ ở trên môi của nàng, đồng thời đầu lưỡi của hắn cạy mở răng nàng, đi vào thăm dò. Mộ Dung Thất Thất quên mất nên làm gì, hé môi, lưỡi của hắn trực tiếp qua răng ngọc của nàng, dây dưa với cái lưỡi đinh hương bên trong.

“Ưm. . . . . .” Mộ Dung Thất Thất cả người mềm yếu, dán chặt trong ngực Phượng Thương, tay của hắn, thăm dò vào trong áo đơn, dọc theo xương cột sống nàng, hướng về phía trước. Cái loại cảm giác tê dại này này, dọc theo sống lưng nàng, bắt đầu lan tràn. Chờ hắn đặt trên ngực nàng, thân thể của nàng khẽ run lên.

“Thương. . . . . .”

“Khanh Khanh, nhớ ta không?” Cảm giác được nữ tử trong ngực dần xụi lơ, Phượng Thương quyến luyến không rời khỏi môi của nàng.”Ta nhớ nàng đến không chịu nổi ——”

Đối mặt ánh mắt đưa tình của Phượng Thương, đáy mắt Mộ Dung Thất Thất ẩn chứa ý xuân, đôi môi của nàng bởi vì nụ hôn nóng bỏng mới vừa rồi , trở nên đỏ sẫm như máu, tựa như nhẹ nhàng đụng vào, sẽ có thể nhỏ ra máu.

Mộ Dung Thất Thất không nói lời nào, Phượng Thương không chịu bỏ qua. Ngón tay vây quanh phía trước, nắm được nơi nào đó, trêu chọc:”Nói a, Khanh Khanh, nàng không có nhớ ta không?”

“Nhớ. . . . . . Thương, đừng. . . . . . Sáng rồi . . . . . .” Tay Phượng Thương xoa khắp nơi, khiến cho da thịt Mộ Dung Thất Thất từ khuôn mặt nhỏ nhắn, đên phần cổ đếu nhiễm màu hồng. Phượng Thương nghĩ gì, nàng sao không biết. Phía dưới, hắn đã áp vào nàng, cái loại nóng bỏng này, Mộ Dung Thất Thất không cần đoán, cũng biết là cái gì.

“Khanh Khanh ——” Môi Phượng Thương tiến tới bên tai Mộ Dung Thất Thất, nói ra khát vọng của hắn: “Tấn Mặc nói, hiện tại vị trí bào thai trong bụng nàng đã ổn định, chúng ta có thể thân mật, chỉ cần kiềm chế lực đạo, sẽ không tổn thương cục cưng .”

Lời tâm tình nóng bỏng như vậy phá ra từ trong miệng Phượng Thương, khiến tim Mộ Dung Thất Thất đập càng thêm dồn dập. Thấy Phượng Thương muốn cỡi bỏ áo đơn của nàng, nàng vội vàng đưa tay ngăn trở.”Hiện tại bụng ta như vậy. . . . . . không đẹp. . . . . .”

Thì ra là, nàng cự tuyệt bởi vì cái này!

Phượng Thương dừng lại hành động trong tay, hôn lên trán Mộ Dung Thất Thất .”Ai nói Khanh Khanh của ta xấu chứ? Khanh Khanh của ta là nữ nhân đẹp nhất! Bất kể là từ lúc nào, cũng là đẹp nhất! Huống chi, Khanh Khanh hiện tại cũng là do một tay ta tạo nên, ta cũng vậy phải chịu trách nhiệm a!”

Phượng Thương thương tiếc vuốt ve lên bụng Mộ Dung Thất Thất, “Bản thân ta cảm thấy, nàng như vậy lại đặc biệt mê người.” Lúc Phượng Thương nói chuyện, bụng Mộ Dung Thất Thất đột nhiên động, khiến cho Phượng Thương sửng sốt, giật mình ở nơi đó.

Thấy Phượng Thươngnhư vậy, Mộ Dung Thất Thất “phì ——” một tiếng bật cười. “Cục cưng biết phụ thân trở lại, đang chào hỏi chàng đấy!”

Mộ Dung Thất Thấ tnói như vậy, khiến Phượng Thương mừng rỡ đến có chút ngu ngơ: “Khanh Khanh, nàng nói, đây là cục cưng của chúng ta động?”

“Đúng a! Hơn bốn tháng, hiện tại đã có thể cảm giác được máy thai rồi!” Mộ Dung Thất Thất lôi kéo tay Phượng Thương, dạy hắn cảm thụ thai. Quả nhiên, không đầy một lát, lòng bàn tay Phượng Thương lại truyền tới này cảm giác đặc biệt, giống như là động phải con cá nghịch trong nước.

“Ta cảm giác được! Ta cảm thấy!” Phượng Thương vui mừng kêu ra tiếng , “Con đang chào hỏi ta! Con biết ta là phụ thân!”

“Ừ!” Mộ Dung Thất Thấ tôn nhu gật đầu:”Đây đại khái chính là cái gọi là huyết mạch tương thân sao!”

“Cám ơn nàng, Khanh Khanh ——” Phượng Thương kích động, ôm Mộ Dung Thất Thất thật chặt, môi của hắn đặt lên tóc đen của nàng, trong miệng thì thầmL”Cám ơn nàng! Khanh Khanh! Cám ơn nàng cho ta một gia đình, cám ơn nàng sanh con dưỡng cái cho ta, cám ơn nàng phụng bồi ta ——”

Người nam nhân này, ở thời điểm đối mặt với Mộ Dung Thất Thất, luôn luôn mang một tâm trạng biết ơn. Lúc này, hài tử trong bụng Mộ Dung Thất Thất tựa hồ cũng cảm nhận được tình yêu thương bao la của cha mẹ, bắt đầu chậm rãi động động từng hồi, giống như phối hợp với cha mẹ.

Chờ Phượng Thương cùng Mộ Dung Thất Thất ra khỏi phòng, mặt trời đã lên cao.

Mộ Dung Thất Thất cầm lấy lưỡi dao, cẩn thận từng chút cạo râu cho Phượng Thương, không đầy một lát, một nam tử yêu nghiệt dị thường hiện ra trong tay Mộ Dung Thất Thất.

“Cạo hết chòm râu, đẹp mắt! Trẻ tuổi, đẹp trai!” Mộ Dung Thất Thất cầm khăn ướt lau cho Phượng Thương, xóa sạch râu ria của phượng thương.

“Xem ra, Khanh Khanh là một người yêu cái đẹp! Ta đây chắc phải luôn luôn chú ý đến hình tượng nhỉ?”

“Đó là tự nhiên! Lão công anh tuấn tiêu sái như vậy, dẫn ra ngoài cũng tăng mặt mũi a!”

Phượng Thương cùng Mộ Dung Thất Thất đàm tiếu từ trong phòng đi ra, ngoài cửa, Tô Mi, Tố Nguyệt cùng Nạp Lan Tín đã đợi được một lúc, nhìn thấy Phượng Thương, tất cả mọi người cung kính hành lễ, Phượng Thương gật đầu, dẫn Mộ Dung Thất Thất đi dùng bữa sáng.

“Thương, sao chàng trở lại đây?”

“Lo lắng cho nàng! Chỉ dùng một trăm người chống lại năm ngàn người, nàng có biết làm vậy sẽ khiến người khác lo lắng hay không?”

Thì ra là Phượng Thương đã sắp xếp xong xuôi chiến sự, đặc biệt trở lại xem Mộ Dung Thất Thất. Kết quả trên đường đến nhận được tin của Nạp Lan Tín truyền đi, thế mới biết Dân Châu thành bị vây công, lập tức thúc ngựa không ngừng vó đi gấp trở về. Không nghĩ tới thời điểm hắn chạy tới, Mộ Dung Thất Thất đã xử lý tốt hết thảy.

“Ta làm sao có thể sảy ra chuyện gì được chứ!” Mộ Dung Thất Thất cười, lại bị Phượng Thương véo cái mũi của nàng, “Biết Khanh Khanh thông minh, nhưng ta đây vẫn lo lắng, sợ hãi hồi lâu!”

“Thật xin lỗi! Lần sau ta nhất định chú ý! Lại nói, năm ngàn người kia không phải đã là bị hù dọa chạy đi sao. . . . . .”

“Nàng nha ——”

Phượng Thương sẽ không nói cho Mộ Dung Thất Thất, hắn biết có người đánh chủ ý với Mộ Dung Thất Thất, không nhịn được tức giận phái Ưng kỵ quân vây đánh Điền Chí Tân. Hiện tại, năm ngàn người kia hẳn đã đi gặp Diêm Vương rồi. Dám động đến thê nhi hắn, sẽ phải thừa nhận sự phẫn nộ của hắn.

Sau khi dùng xong bữa sáng, Mộ Dung Thất Thất tựa vào trong ngực Phượng Thương, “Làm sao đột nhiên trở lại? Có phải hay không có chuyện?” Mặc dù mới vừa rồi Phượng Thương giải thích nguyên nhân, nhưng Mộ Dung Thất Thấtcũng không quá tin tưởng. Dựa theo tính cách Phượng Thương, nhất định sẽ cố đoạt được Đông Lỗ quốc. Hiện tại đột nhiên trở lại, nhất định là có chuyện phát sinh.

“Khanh Khanh, ta muốn đi Bồng Lai đảo!”

Phượng Thương đột nhiên muốn đi Bồng Lai đảo, khiến cho Mộ Dung Thất Thất có chút giật mình, nàng lập tức ngồi dậy nhìn Phượng Thương, “Không phải nói chờ sau khi chiến tranh kết thúc thì đi sao? Có phải hay không Vong tình đã phát tác?”

Đối mặt với ánh mắt trong trẻo của Mộ Dung Thất Thất, Phượng Thương nhẹ gật đầu, cũng không giấu giếm chuyện của mình, “Ta cũng không biết là đã phát tác hay chưa, chẳng qua về quá khứ chúng ta, rất nhiều chuyện, ta không nghĩ ra. . . . . . Khanh Khanh, ta có chút sợ, sợ ta thật quên mất nàng. . . . . .”

Phượng Thương nói như vậy, tỏ vẻ vấn đề đã có chút nghiêm trọng. Xem ra, trước thời gian mà Già Lam đã giới hạn, bọn họ phải đến Bồng Lai đảo đi một chuyến.

“Ta sẽ không để cho chàng quên ta! Nếu chàng là dám quên mất ta, vậy hãy coi chừng” Mộ Dung Thất Thất nở nụ cười, che dấu lo âu trong lòng nàng “Vậy chúng ta khởi hành đi, để ta sai người mang Già Lam cùng Kim Vũ đến!”

“Bọn họ đang trên đường, có thể hai ngày này đến đây.”

Phượng Thương nói như vậy, cho thấy hắn an bài xong xuôi được một thời gian rồi, cũng biểu thị, Vong tình đã phát tác được một thời gian. Tại sao lại phát tác sớm? Không phải là còn chưa tới thời gian sao?

Đến lúc Già Lam bị Cát Tường trói đến Dân Châu thành, chuyện đầu tiên Cát Tường làm chính là dẫn Già Lam đến tới trước mặt Phượng Thương kiểm tra.

“Vong tình trên người ngươi phát tác!” Già Lam rất là kinh ngạc, “Tại sao có thể như vậy?”

“Rốt cuộc tại sao?” Mộ Dung Thất Thất sốt ruột nhìn Già Lam.”Vong tình có ảnh hưởng nào khác với chàng hay không?”

“Ta không biết, ta thật không biết, những thứ này phải hỏi sư phụ ta mới được!”

“Tốt! Vậy chúng ta đi Bồng Lai đảo! Ngươi dẫn đường!”

Không đợi Già Lam nói thêm, Mộ Dung Thất Thất an bài xong xuôi mọi chuyện. Về phần chiến sự Đông Lỗ quốc, Phượng Thương ủy thác cho Nạp Lan Tín, hắn đã đi theo Phượng Thương nhiều năm, là trợ thủ đắc lực được Phượng Thương tín nhiệm nhất. Lần này đi Bồng Lai đảo, Phượng Thương mang theo Tấn Mặc, bên cạnh Mộ Dung Thất Thất như cũ là Tô Mi cùng Tố Nguyệt, hơn nữa còn có hai người Già Lam cùng Kim Vũ , bảy người chạy tới bờ biển, đã là nửa tháng sau.

“Như thế nào?” Phượng Thương đỡ Mộ Dung Thất Thất, bụng của nàng hiện tại lại lớn hơn nhiều. Phượng Thương vốn muốn để cho Mộ Dung Thất Thất ở lại Đông Lỗ quốc, nhưng nàng không yên lòng, cố ý muốn cùng tới đây, cho nên lộ trình chậm hơn rất nhiều.

“Ta không sao! Cục cưng thật biết điều!”

Đi Bồng Lai đảo ít nhất phải hơn nửa tháng đường thủy, cho nên trên thuyền lớn, đã chuẩn bị xong đầy đủ nước ngọt cùng thức ăn ột tháng.

“Nạp Lan, chuyện của Đông Lỗ quốc đành làm phiền ngươi!”

“Vương gia yên tâm! Chờ ngài cùng Vương Phi trở lại, Đông Lỗ quốc đã không còn tồn tại!”

Nạp Lan Tín rời đi, Phượng Thương đi lên thuyền lớn, đứng ở bên cạnh Mộ Dung Thất Thất.”Lái thuyền đi!” Người cầm lái ký hiệu vang lên, thuyền lớn chậm rãi chạy nhanh xuất cảng.

Tô Mi cùng Tố Nguyệt cũng là lần đầu tiên ngồi thuyền, trên biển sóng gió lớn, hai người có chút không thích ứng, say tàu thật lâu. May mà có Tấn Mặc đi theo, căn cứ thân thể của các nàng điều chế liễu một chút thuốc, không tới hai ngày, hai người đã thích ứng với cuộc sống trên biển.

Mộ Dung Thất Thất không say tàu như tưởng tượng, ngược lại mỗi ngày đều hăng hái bừng bừng, lôi kéo Phượng Thương câu cá.

“Vương gia, đây là thuốc mới nhất.” Thừa dịp Mộ Dung Thất Thất ngồi ở mũi thuyền nghỉ ngơi, Tấn Mặc kín đáo đưa cho Phượng Thương một bình nhỏ, “Một ngày một, không có thể ăn quá nhiều.”

“Ta biết.” Phượng Thương cất bình nhỏ vào trong ngực.

“Vương gia, người không có ý định nói cho công chúa sao? Nàng cũng rất giỏi trong chuyện này, nói không chừng có thể giúp ngài!” Tấn Mặc có chút lo lắng cho Phượng Thương, “Vương gia, hãy tìm cơ hội nói với công chúa!”

“Không muốn khiến nàng lo lắng!”

Lúc nói lời này, Phượng Thương hai tay khẽ lay động, hắn cắn môi, mạnh mẽ khắc chế một hồi run rẩy.

Từ khi ở bên sông Hồng, loại run rẩy này đã kéo dài hơn ba tháng. Mỗi ngày đều đúng giờ mà phát tác, thời gian càng lúc càng lâu. Trước kia chẳng qua run chỉ chút ít, hiện tại thời điểm phát tác hắn đã không cách nào cầm cố, chỉ sợ một cái chén cũng không thể cầm được.

“Vương gia, công chúa và ta cùng học từ một danh sư, kỹ thuật của công chúa cao hơn ta một bậc! Sớm một chút nói cho công chúa, đối với ngươi cũng có chỗ tốt a!”

“Vô dụng !” Phượng Thương bất đắc dĩ cười cười, “Ngươi không phải nói, đây là di chứng của cổ độc sao sao! Cổ độc chuyển qua thân thể Khanh Khanh, không có cổ độc khắc chế, thai độc bắt đầu tùy ý làm bậy. Thai độc chỉ có Bồng Lai đảo mới có giải dược, Khanh Khanh cũng không còn biện pháp !”

Thấy Phượng Thương quật cường như vậy, Tấn Mặc thở dài.”Vương gia, lúc trước ta đã nói, giữa phu thê, quý ở thẳng thắng. Mặc dù điểm xuất phát của ngươi có thể tốt, nhưng ngươi có nghĩ tới hay không, công chúa muốn gì chứ? Ngươi đang ở đây ốm đau, nàng lại không biết, đến lúc đó nàng sẽ đau lòng cỡ nào, thương tâm cỡ nào?”

Tấn Mặc nói một hơi nhiều như vậy, khiến cho Phượng Thương có chút “nhìn với cặp mắt khác xưa”: “Tấn Mặc, không nghĩ tới ngươi đối với chuyện tình cảm hiểu được nhiều như vậy! Không biết đấy a!”

“Vương gia, ngươi đừng giễu cợt ta, công chúa đã tới ——”

Tấn Mặc vừa dứt lời, Mộ Dung Thất Thất đã đứng ở sau lưng Phượng Thương, “Thương, sư huynh, các ngươi đang nói chuyện gì vậy?”

“Chúng ta ở đánh cuộc đây! Tấn Mặc nói ta hôm nay câu không được cá, ta nói ta nhất định có thể câu lên một con cá lớn cho ngươi bổ thân thể, Tấn Mặc không tin, chúng ta cũng chỉ phải đánh cuộc!”

“A? Đánh cuộc? Tốt! Không biết có cái gì làm tiền đánh cuộc?” Mộ Dung Thất Thất hài hước nhìn Tấn Mặc, “Sư huynh, nếu là đánh cuộc, cần phải lấy ra thứ tốt, nếu không, sẽ quá keo kiệt đi.”

Đây đối với vợ chồng một xướng một họa, Tấn Mặc chỉ có thể cười khổ, “Như vậy đi! Nếu như ta thua, ta liền nói cho ngươi biết một bí mật về Vương gia, nếu như ta thắng, Vương gia sẽ phải đáp ứng ta một chuyện.”

Tấn Mặc nói như vậy, Phượng Thương cũng biết hắn ở”chơi kịp” . Bất kể hắn thua hay là thắng, Tấn Mặc cũng sẽ nói chuyện di chứng về cổ độc ủa hắn cho Mộ Dung Thất Thất. Hiện tại nàng đang đang thai, nếu vì chuyện của hắn mà lo lắng hãi hùng, thương tổn mình và thai nhi, thật nên như thế nào cho phải?

“Tấn Mặc, không bằng đổi lại đánh cuộc! Nếu như ngươi thua, hãy nhảy đến trong biển cho cá ăn, nếu như ta thua, ta nhảy vào. Như thế nào?”

Phượng Thương rõ ràng không để Tấn Mặc nói cho Mộ Dung Thất Thất, nhưng trách nhiệm của Tấn Mặc chính là chiếu cố cho Phượng Thương, lúc này không chịu thỏa hiệp, trong lúc nhất thời, hai người bắt đầu trao đổi ánh mắt, gạt Mộ Dung Thất Thất sang một bên.

“Ta nói, có phải các người có bí mật gì không a?”

Mộ Dung Thất Thấtđã sớm nhìn thấu hai người nam nhân này có chút quỷ dị, hai người hiện tại như đang “đong đầy tình ý”, “liếc mắt đưa tình”, khiến cho Mộ Dung Thất Thất lại càng hoài nghi. Tiến lên một bước, Mộ Dung Thất Thất tác Tấn Mặc cùng Phượng Thương ra.

“Nói đi, rốt cuộc là chuyện gì?” Mộ Dung Thất Thất ôm vai, ưỡn bụng nhìn Phượng Thương, muốn từ khuôn mặt tuấn dật tìm được chút dấu vết.

“Không có chuyện gì ——” Phượng Thương tà mị cười một tiếng, ôm eo Mộ Dung Thất Thất , lại bị nàng đẩy tránh ra.

“Sư huynh, ngươi nói! Thương có cái gì bí mật giấu ta?” Không tìm được đáp án từ Phượng Thương, Mộ Dung Thất Thất trực tiếp quay sang Tấn Mặc.

Phượng Thương ở sau lưng Tấn Mặc ra dấu “câm miệng”, Tấn Mặc mặc dù muốn nói, nhưng Phượng Thương là chủ tử của hắn, hắn không thể làm trái với ý nguyện, chỉ có thể cười giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo, “Sư muội, ta chỉ nói giỡn ! Vương gia có thể có bí mật gì a! Cách làm người của hắn muội còn không rõ ràng sao?”

“Phải không?”

Hai người này tựa hồ thông đồng một phe, hòa hợp như vâyk, Mộ Dung Thất Thất muốn tìm ra nguyên nhân, không ai phối hợp, cũng không từ thủ đoạn.

“Khanh Khanh, , ngồi bên này! Uống nước ——” Phượng Thương đỡ Mộ Dung Thất Thấtngồi xuống, đưa tay rót nước. Đang lúc hắn nâng chung trà lên, tay đột nhiên run rẩy .”Bịch ——” chén trà rớt tại trên bong thuyền, vỡ thành vài miếng.

Sắc mặt Phượng Thương trắng nhợt, sau đó đưa tay giấu ở trong tay áo.”Ha ha, sóng gió ghê gớm thật. . . . . .” Phượng Thương cười đến ôn nhu.

“Căn bản cũng không có sóng gió!” Hành động bất thường của Phượng Thương, bị Mộ Dung Thất Thất nhạy cảm nhận ra, nàng đứng lên đi tới bên cạnh Phượng Thương, đưa tay bắt tay của hắn, lại bị Phượng Thương né tránh.

“Không bị phỏng, nàng không cần lo lắng.” Phượng Thương lui về sau một bước, còn không có lui bước thứ hai, Mộ Dung Thất Thấ ttrực tiếp nổi dóa, “Đứng lại cho lão nương! Đưa tay đây ra!”

Mọi người vốn quen nhìn bộ dáng ôn nhu của Mộ Dung Thất Thất, bị một tiếng “sư tử hống” bất ngờ của nàng dọa cho hoảng sợ, ngay cả Phượng Thương, cũng trực tiếp đứng lại tại chỗ. Mộ Dung Thất Thất cất bước tiến lên, một phát bắt được tay Phượng Thương. Khiến cánh tay đang run rẩy trong tay áo Phượng Thương lộ ra, Mộ Dung Thất Thất trong lòng cả kinh, “Đây là xảy ra chuyện gì?”

Mộ Dung Thất Thất theo thói quen đặt ngón tay lên mạch Phượng Thương .

“Không có chuyện gì, Khanh Khanh, Tấn Mặc đã chế thuốc. . . . . .”

“Chàng câm miệng cho ta!” Mộ Dung Thất Thất thét lớn một tiếng, Phượng Thương biết, lần này nàng thật sự giận. Nhìn vẻ mặt ngưng trọng của Mộ Dung Thất Thất, Phượng Thương lần đầu tiên ngoan ngoãn đứng ở trước mặt Mộ Dung Thất Thất, giống như con nít làm sai chuyện, không nhúc nhích chờ “giáo huấn” .

“Chuyện khi nào?”

Kiểm tra xong một cái tay, Mộ Dung Thất Thấtđổi lại cánh tay khác.

“Lần đầu tiên nhìn thấy Di Sa thời thì bắt đầu. . . . . .”

“Lâu như vậy?” Mộ Dung Thất Thất cau mày, chờ sau khi kiểm tra. Mộ Dung Thất Thất chuyển hướng tấn Mặc, “Sư huynh, ý kiến của ngươi là gì?”

“Ta nghĩ, hẳn là di chứng của cổ độc. Mặc dù cổ độc đã bị chuyển sang bên trong cơ thể nàng, nhưng không có cổ độc ngăn chặn, thai độc lại bắt đầu tùy ý làm bậy . Đây cũng là nguyên nhân Vong tình của Vương gia phát tác trước thời gian, là nguyên nhân khiến hắn mất trí nhớ.”

Ý nghĩ của Mộ Dung Thất Thất, cũng gần như giống với Tấn Mặc, cầm thuốc Tấn Mặc điều chế cho Phượng Thương, Mộ Dung Thất Thất đặt ở dưới mũi hít hà, chuẩn bị tự mình nếm thử, bị Phượng Thương cùng Tấn Mặc đồng thời ngăn lại, Mộ Dung Thất Thất lúc này mới nhớ tới mình có bầu, không thể tùy tiện thử thuốc thí nghiệm, dứt khoát cùng Tấn Mặc đứng bên cạnh bắt đầu thảo luận bệnh tình của Phượng Thương .

Nhìn Mộ Dung Thất Thất cùng Tấn Mặc nghị luận đến “khí thế ngất trời” , hoàn toàn không để ý tới mình, trong lòng Phượng Thương có chút khổ sở. Xem ra, hắn thật làm sai rồi, lần này hắn thật đắc tội Mộ Dung Thất Thất rồi!

Chờ Mộ Dung Thất Thất cùng Tấn Mặc thảo luận xong, Tấn Mặc vui rạo rực đứng lên, “Sư muội, muôi nói hai loại thuốc, ta đi cộng thêm!” Được phương thuốc, Tấn Mặc như nhặt được chí bảo, bỏ lại Phượng Thương, vội vã xuống khoang thuyền chế biến thuốc mới.

Khó khăn mới có thời gian, Phượng Thương đi tới bên cạnh Mộ Dung Thất Thất, chậm rãi ngồi xổm xuống, “Khanh Khanh, chuyện nàym ta không cố ý gạt nàng! Thật xin lỗi!”

“Hừ! Quyết định của Nhiếp chính vương, ta sao dám chất vấn a! Đại khái nhiếp chính vương xem ta là người ngoài, đứa con ta đang mang trong bụng cũng là người ngoài, cho nên chuyện của ngươi không cần chúng ta nhúng tay, ngươi cũng không cần ta quan tâm, ngươi và ta không phải là người một nhà, cũng là không cần thiết hồi báo mọi chuyện với ta!”

Trong lòng Mộ Dung Thất Thất rất căm tức, chuyện lớn như vậy, Phượng Thương thế nhưng không nói tiếng nào. Dựa theo lời cyar Tấn Mặc, tình huống này của Phượng Thương dần dần kéo dài xuống hai tay, hơn nữa thời gian đã kéo dài, đây cũng là tại sao Phượng Thương lại đột nhiên ngừng lại chiến sự, nói muốn đi Bồng Lai đảo.

Mặc dù Mộ Dung Thất Thất có thể hiểu được Phượng Thương là vì mình, không để ình lo lắng, nhưng chuyện xảy ra, biết chân tướng rồi, nàng vẫn khống chế không được tâm tình của mình.

“Khanh Khanh, ta không phải nghĩ như vậy, nàng là vợ của ta, làm sao lại không liên quan tới ta chứ!”

“Nếu như ta là vợ của chàng, có chuyện tại sao gạt ta? Chàng nói cho Tấn Mặc, cũng không nói cho ta biết, ta ở trong lòng ngươi có phải không đứng ở vị trí đầu tiên hay không?” Vừa nói đến đó, nước mắt Mộ Dung Thất Thất liền rơi, Phượng Thương thấy vậy lại càng kinh hãi.

“Khanh Khanh, là ta không tốt, nàng đừng khóc!” Phượng Thương muốn lau nước mắt cho Mộ Dung Thất Thất, lại bị nàng né tránh.”Đừng đụng vào ta! Ta ghét chàng!”

Nói xong lời này, Mộ Dung Thất Thất đứng lên, sải bước trở về khoang thuyền.

Một màn trên bong thuyền, làm cho Tô Mi cùng Tố Nguyệt cũng không biết như thế nào cho phải, chỉ nhìn Phượng Thương một cái, hai người liền vào khoang thuyền đi tới gian phòng của Mộ Dung Thất Thất.

Phượng Thương vẫn đứng ở trên bong thuyền, vẫn duy trì tư thế vươn tay lau nước mắt choMộ Dung Thất Thất, ngón giữa khẽ run, loại run rẩy này, vẫn từ cổ tay, lan tràn đến trên cánh tay.

Xem ra, lần này thật chọc cho Mộ Dung Thất Thất sinh khí ! Dường như, tứ lúc bọn họ biết lâu như vậy, đây là lần đầu tiên Mộ Dung Thất Thất phát hỏa.

Trong khoang thuyền, Mộ Dung Thất Thất lệ tuôn đầy mặt. Tô Mi cùng Tố Nguyệt lúc tiến vào, thấy Mộ Dung Thất Thất như vậy, hai người đồng thời an ủi.”Tiểu thư, cô gia không phải cố ý, cô gia là sợ người lo lắng, sợ ảnh hưởng tâm tình của người, ảnh hưởng xấu đến tiểu bảo bảo!”

“Ta biết!” Mộ Dung Thất Thấtnghẹn ngào, “Ta biết hắn là tốt với ta, nhưng là ta thật khó chịu!”

“Tiểu thư ——” Tố Nguyệt ngồi vào bên cạnh Mộ Dung Thất Thất, Mộ Dung Thất Thất nhào vào trong ngực nàng, “Tố Nguyệt, ta thật vô dụng! Chính mình rõ ràng là đại phu, cứu nhiều người như vậy, nhưng trị không hết bệnh của trượng phu! Ta biết hắn sợ ta lo lắng, cho nên mới gạt ta những thứ này, không nói cho ta. Ta mới vừa rồi không nên hướng hắn phát hỏa : nổi giận, ta thật ra thì giận phải là chính mình!”

“Hu hu. . . . . . Ta quá vô dụng, ta trị không hết bệnh hắn, ta quá vô năng. . . . . . Hu hu . . . . Đều tại ta ban đầu không chăm chỉ học y cùng sư phụ, nếu như ta có thể học xong tay nghề của sư phụ, Thương cũng không cần chịu những thống khổ này. . . . . .”

Thì ra là, Mộ Dung Thất Thất khổ sở cũng không phải là bởi vì Phượng Thương che giấu nàng, mà là vì cái này.

Thấy Mộ Dung Thất Thất khóc thành như vậy, Tố Nguyệt cùng Tô Mi đều ở bên cạnh an ủi Mộ Dung Thất Thất.”Tiểu thư, đây không phải là lỗi của người! Muốn trách, nên trách người hạ độc cô gia! Tiểu thư cùng cô gia là người tốt như vậy, tại sao hết lần này tới lần khác phải chịu nhiều như vậy khảo nghiệm cùng hành hạ, thật là không công bằng!”

Tô Mi vừa nói, ánh mắt cũng đỏ, ngược lại Tố Nguyệt, lúc này hơn lý trí một chút.”Tiểu thư, khóc đi! Phát tiết ủy khuất cùng khổ sở trong lòng! Khóc xong sẽ dễ chịu hơn nhiều!”

Mộ Dung Thất Thất khóc thật lâu, mới ngừng lại. Nhìn Tô Mi ánh mắt hồng hồng, Mộ Dung Thất Thất khàn giọng nói: “Tô Mi, làm sao ngươi cũng khóc?”

“Ta. . . . . .” Tô Mi vừa sờ mặt, quả nhiên đầy nước mắt.”Nhìn đây là tại sao! Ta còn muốn khuyên tiểu thư, không nghĩ tới mình lại khóc.” Tô Mi quay mặt, lau nước mắt, vừa lấy nước tới hầu hạ Mộ Dung Thất Thất rửa mặt.

“Tiểu thư, nếu chuyện đã xảy ra, chúng ta hãy cùng đối mặt! Hiện tại truy cứu rốt cuộc là lỗi của người nào, đã không có ý nghĩa. Qua một thời gian ngắn, chúng ta đến Bồng Lai đảo rồi! Đến lúc đó thân thể của cô gia sẽ tốt lên, người cũng không cần phải lo lắng!”

Tô Mi vắt khăn lông đưa cho Mộ Dung Thất Thất, “Người ở đây khóc lâu như vậy, cô gia ở bên ngoài không biết sẽ rất lo lắng tiểu thư, cô gia đã rất tự trách rồi, ngươi nếu là lại khóc, cô gia đoán chừng muốn nhảy xuống biển!”

Tô Mi nói vậy, chọc Mộ Dung Thất Thất cười, rửa mặt xong, Mộ Dung Thất Thất cảm thấy tinh thần tốt hơn rất nhiều.

“Tô Mi, Tố Nguyệt, cám ơn các ngươi! Mới vừa rồi phát tiết buồn khổ ra ngoài, tâm tình của ta tốt hơn rất nhiều! Các ngươi nói rất đúng, ta hẳn nên lạc quan một chút! Chỉ cần giải được thai độc trên người Thương, vấn đề cổ độc còn sót lại cũng có thể được giải quyết!”

Mộ Dung Thất Thất tốt lên, Tô Mi cùng Tố Nguyệt cũng thở phào nhẹ nhỏm, chờ hai người đi ra, phát hiện Phượng Thương đang ở ngoài cửa.

“Cô gia, tiểu thư đang đợi người!” Tô Mi cùng Tố Nguyệt cười một tiếng,nhường đường, để cho Phượng Thương đi vào.

Lúc trước, Phượng Thương một mực bên ngoài, nghe tiếng khóc của Mộ Dung Thất Thất truyền đến từ trong phòng, hắn rất đau lòng. Vừa nghĩ tới cũng là bởi vì chính mình, mới khiến Mộ Dung Thất Thất khổ sở, Phượng Thương hối hận không dứt, hận mình không nghe lời của Tấn Mặc, nói cho nàng biết chuyện này sớm một chút, như vậy nàng cũng sẽ không khổ sở.

## 124. Chương 131 : Đến Bồng Lai Đảo

Lúc này vừa vào cửa, thấy đôi mắt sưng đỏ của Mộ Dung Thất Thất, Phượng Thương lập tức đi tới bên người nàng: “Khanh Khanh, nàng không sao chứ?”

Lần nữa thấy Phượng Thương, nghĩ đến mình thái độ “ác liệt” của mình khi nãy, Mộ Dung Thất Thất có chút bối rối: “Thật xin lỗi ——”

“Thật xin lỗi ——”

Không nghĩ tới, hai người thế nhưng đồng thời mở miệng nói xin lỗi với đối phương. Mộ Dung Thất Thất không lên tiếng, nhìn Phượng Thương, qua một lúc lâu, “phì” cười thành tiếng. “Chàng biết nữ nhân thời điểm mang thai, tính tình sẽ khác thường, mới vừa rồi ta không nên nổi giận với chàng, thật xin lỗi!”

So với hình tượng “hổ mẹ” luc nãy, Mộ Dung Thất Thất ôn nhu như bây giờ lại khiến cho nội tâm Phượng Thương thả lòng:”Hẳn ta mới nên xin lỗi! Tấn Mặc đã sớm bảo ta thẳng thắn với nàng, nhưng là trong lòng ta cố kỵ quá nhiều, không nói cho nàng biết, khiến nàng lo lắng!”

“Không sao, đã qua! Không cần nhắc lại nữa!”

Mộ Dung Thất Thất chủ động hôn lên mặt Phượng Thương một cái: “Chờ đến Bồng Lai đảo, hết thảy vấn đề sẽ đượcgiải quyết tốt! Tin tưởng chúng ta nhất định sẽ tốt ! Cố gắng lên!”

“Ừ! Cố gắng lên!” Ý chí chiến đấu sục sôi của Mộ Dung Thất Thất lây nhiễm Phượng Thương, hai người đã trải qua nhiều chuyện như vậy, vẫn luôn kiên trì tin tưởng vào tương lai tốt đẹp hơn, hiện tại, những khó khăn này có tính là gì đâu!

Thuyền lớn ở trên biển đi hơn phân nửa tháng, may là có Già Lam, mỗi lần đều có thể tránh khỏi sóng gió.

Đối với ân oán giữa Mộ Dung Thất Thất cùng Di Sa Chi, Già Lam rất là tò mò, Mộ Dung Thất Thất đơn giản nói cho hắn biết một số chuyện ở kiếp trước, không nghĩ tới Già lam lại có chút nghiên cứu về chuyện luân hồi, một chút cũng không thấy chuyện này cổ quái. Mộ Dung Thất Thất thế mới biết, Bồng Lai đảo tôn sùng chuyện luân hồi, cho rằng con người đều có kiếp trước, kiếp này và kiếp sau.

Biết Mộ Dung Thất Thất cuối cùng bỏ qua cho Di Sa, Già Lam chân thành hành lễ với Mộ Dung Thất Thất, hiểu lầm với Mộ Dung Thất Thất, cũng hóa giải từ đây.

Long đong trên biển hai mươi tám hôm, rốt cục thấy được nơi xa thấp thoáng một tiểu đảo ẩn trong sương mù. Mây mù vờn quanh, giống như là tiên cảnh giữa biển. Chờ tới gần, mọi người mới nhìn thấy một mảnh xanh tươi, trải rộng khắp nơi, muôn phần thanh mát, tự nhiên.

Thuyền lớn đến gần bờ, thậm chí có nho nhỏ bến thuyền. Chờ thuyền cập bờ, thấy thân ảnh Già Lam, lập tức có mấy người thiếu niên trẻ tuổi vẫy tay viwus Già Lam: “Tam sư huynh, huynh trở lại!”

“Tam sư huynh, Tam sư huynh!”

Thấy Già Lam được hoan nghênh, Mộ Dung Thất Thất khẽ mỉm cười, hi vọng hắn có thể nói chút chuyện với Thái Hư chân nhân, gần đây di chứng của cổ độc trên Phượng Thương càng thêm mãnh liệt, nhiều lần lúc ăn cơm, tay của hắn run rẩy thức ăn gắp không lên. Phượng Thương kiêu ngạo hơn người, bây giờ lại bị ốm đau hành hạ, mỗi lần thấy Phượng Thương tươi cười, ra vẻ không có chuyện, Mộ Dung Thất Thất hận không thể chịu đau thay hắn.

“Tam sư huynh, bọn họ là ai a? !”

Chờ đám người Mộ Dung Thất Thất cùng Phượng Thương xuống thuyền, các thiếu niên thấy bọn họ không phải là người Bồng Lai đảo, rất kinh ngạc. Đặc biệt là thấy dung mạo Mộ Dung Thất Thất cùng Phượng Thương, bọn họ không nhịn được so sánh với các sư huynh, sư tỷ trên đảo, nhưng không ai có thể thắng hai người này, thế nên lại càng tò mò về thân phận của họ

“Tam sư huynh, có đem quà về cho ta hay không a?” Một thiếu niên cười đi tới trước mặt Già Lam, kéo cánh tay của hắn, “Mọi người chúng ta đều nhớ ngươi muốn chết!”

“Cái này ——” thiếu niên nhắc tới quà, Già Lam chậm chạp chốc lát. Lần này hắn là bị Mộ Dung Thất Thất”trói” tới, nào có thời gian chuẩn bị lễ vật chứ!

Đang lúc Già Lam chuẩn bị nói “không có”, Mộ Dung Thất Thất cười mở miệng, “Sư huynh nhưng vẫn nhớ thương các ngươi, chuẩn bị rất nhiều quà, đều ở trong khoang thuyền!”

Các thiếu niên vừa nghe nói có qua, trong miệng mọi người đều hô: “Thật cảm tạ sư huynh” , mọi người lên boong tàu, phóng đi khoang thuyền.

“Một đám khỉ nghị ngơm!” Khi Già Lam nhìn về đám thiếu niên, ánh mắt phá lệ ôn nhu. Chờ bọn hắn lên thuyền, Già Lam hướng Mộ Dung Thất Thất nói cám ơn, “Cám ơn ngươi!”

“Không khách khí! Hi vọng bọn họ có thể thích!”

Mộ Dung Thất Thất trước khi đến, đã cho người chuẩn bị lễ vật, đơn giản là một chút đặc sản, tỷ như đồ ăn vặt, tỷ như đồ thủ công mỹ nghệ. Để van cầu người hỗ trợ, luôn là cần hối lộ chút.

Không đầy một lát, những thiếu niên kia vừa vội vã lao xuống thuyền:”Sư huynh, lễ vật không tệ a! Ta rất thích!” Một thiếu niên cầm lấy một hạt thủy tinh, tươi cười như mặt trời, những người khác nói cám ơn Di Sa, khiêng ba rương lễ vật đặt lên đảo.

“Sư huynh, chúng ta trước phân phối lễ vật! Buổi tối chờ huynh tới dùng cơm!”

Chờ các thiếu niên đi, Già Lam mang theo nhóm người Phượng Thương lên đảo. Dọc theo đường đi, Già Lam giống như chủ nhân, nghiêm túc giới thiệu cho Phượng Thương cùng Mộ Dung Thất Thất.

Thì ra là Bồng Lai đảo cũng bất quá chỉ là một đảo nhỏ bình thường, cũng không thần kỳ như truyền thuyết trên đại lục. Dân cư trên đảo cũng như trên đại lục, đều có cuộc sống bình thường. Đây là một nơi không có sưu cao thuế nặng, cũng không có hoàng đế hay quốc gia, ở Bồng Lai đảo, người có quyền lên tiếng nhất, chính là sư phụ trong miệng Già Lam- Thái Hư chân nhân.

Những đứa trẻ nhỏ hơn 10 tuổi trên Bồng Lai đảo, sẽ được gửi đến miếu Nữ Oa duy nhất trên đảo để tu hành, đến khi tròn 20 tuổi, đệ tử ưu tú sẽ được giữ lại, những người khác sẽ quay lại gia trang.

Thái Hư chân nhân có năm đại đệ tử, Già Lam là lão Tam, cũng là Tam sư huynh trong miệng mọi người.

Hàng năm, đều không ngừng có Tân đệ tử nhập môn, bọn họ phần lớn là những đại đệ tử chuyên truyền thụ võ, cho nên nói là sư huynh, kì thực là sư phụ. Mới vừa rồi những thiếu niên là những người theo Già Lam học võ.

Miếu Nữ oa, nằm trên ngọn núi cao nhất trên đảo, bởi vì Mộ Dung Thất Thất mang bầu, trên đường nghỉ ngơi mấy lần, chờ đến miếu, đã là ban đêm.

Mới vừa vào miếu, chỉ nghe thấy tiếng chuông, tiếng chuông dài, truyền khắp cả đảo.

“Người trên đảo chúng ta căn cứ tiếng chuông để phán đoán thời gian, bây giờ là lúc kết thúc công việc, về nhà nấu cơm!”

Già Lam mang theo đám người Phượng Thương đến ở một phòng khách trong miếu, còn chưa tới, thì một đám thiếu nam thiếu nữ vây quanh tới đây. Bọn họ chưa từng thấy người ngoài đảo, cho nên tụ tập ở cách đó không xa, tò mò đánh giá những vị “khác ngoại” , thỉnh thoảng còn có tiếng nghị luận truyền đến, đơn giản là bình luận dung mạo Phượng Thương cùng Mộ Dung Thất Thất.

“Mọi người lớn lên trên đại lục lớn lên đều dễ nhìn như vậy sao?”

“Không biết, hẳn là vậy! Ngươi nói, Tam sư huynh dẫn bọn hắn tới đây làm cái gì nha?”

“Không biết đây ——”

Biểu hiện các thiếu niên, để cho Già Lam có chút lúng túng, chỉ có thể xoay người đối với Phượng Thương giải thích, “Bồng Lai đảo thật lâu cũng không có khách tới rồi, bọn họ thấy rất mới mẻ.”

“Chúng ta không sao.” Phượng Thương cũng không chán ghét những thiếu nam thiếu nữ kia, mới vừa rồi trải qua thời gian ngắn trên đảo,dân chúng cũng là như vậy đánh giá bọn họ , bất quá bọn họ trong ánh mắt cũng không có ác ý, chẳng qua là cảm thấy tò mò mà thôi.

“Tam sư huynh, làm sao giờ ngươi mới trở về nha!”

Đang lúc ấy thì, một cổ gió màu đỏ xông lại, nặng nề tiến vào trong ngực Già Lam, khiển cho hắn suýt ngã xuống. Sau đó, một tiếng nói ngọt ngào, khả ái “Tam sư huynh!” Truyền đến trong tai mọi người.

“Tam sư huynh, huynh đã về rồi!” Một cái khuôn mặt tròn tròn mặt từ trong ngực Già Lam nhô ra, nguyên lai là một cô bé chừng năm tuổi, trên đầu búi một bím tóc, gương mặt đỏ bừng giống như quả táo, khuyết điểm duy nhất, chính là môi trên của nàng bị nứt ra, tiểu nữ đáng yêu như thế lại bị sứt môi, cho nên lời nói có chút tiếng gió, không rõ ràng như bình thường.

“Tam sư huynh, ta nhớ ngươi!”

“Tiểu Mễ, muội lại béo lên a!” Mặc dù nói như vậy, nhưng Già Lam vẫn bế Tiểu Mễ vô cùng dễ dàng. Nghe Già Lam nói mình lên cân, Tiểu Mễ bĩu môi: “Tam sư huynh không thích bé con mập sao? Nhưng là Tiểu Mễ cứ như vậy mập, làm sao bây giờ? Tam sư huynh không thích Tiểu Mễ sao?”

Vừa dứt lời, trong mắt bé có một tầng ẩm ướt, phảng phất Già Lam vừa nói ghét nàng, nàng sẽ mở miệng khóc lớn.

“Làm sao lại vậy! Tiểu Mễ có ra sao ta cũng thích!”

“ Tam sư huynh tốt nhất!” Tiểu Mễ “bẹp” một cái hôn trên mặt Già Lam, sau đó lại hiếu kỳ nhìn về phía Mộ Dung Thất Thất: “Vị tỷ tỷ này thật xinh đẹp! Giống với tượng nương nương trên miếu, trên trán đều có nốt ruồi hồng.”

Tiểu Mễ vô cùng khả ái, cộng thêm nàng sứt môi, để cho Mộ Dung Thất Thất càng thêm thương tiếc này đứa bé này: “Cám ơn Tiểu muội muội!” Mộ Dung Thất Thất lấy ra một viên ngọc hình con thỏ nhỏ, đôi mắt con thể được làm bằng hồng bảo thạch.

Tiểu Mễ là bé gái, tất nhiên sẽ thích động vật nhỏkhả ái .Viên ngọc hình thỏ này được làm vô cùng tinh sảo, đặc biệt là đôi mắt vô cùng xinh đẹp, khiến cho Tiểu Mễ yêu thích không thôi.

“Tiểu muội muội miệng ngọt như vậy, con thỏ này là quà dành tặng cho Tiểu muội muội!”

Mộ Dung Thất Thất đưa viên ngọc hình thỏcho Tiểu Mễ, Tiểu Mễ nhìn Già Lam như hỏi ý, chờ Già Lam gật đầu.

“Đa tạ tỷ tỷ ——” Thấy Già Lam gật đầu, Tiểu Mễ liền nhảy xuống, nhận lấy viên ngọc hình thỏ, cười ngọt ngào với Mộ Dung Thất Thất: “Đa tạ tỷ tỷ! Tỷ tỷ xinh đẹp là tốt nhất! Ta thích tỷ nhất!”

Thừa dịp Mộ Dung Thất Thất không chú ý, Tiểu Mễ hôn thật nhanh lên mặt Mộ Dung Thất Thất, sau đó “hi hi” nở nụ cười.

Tiểu hài tử ngây thơ hoạt bát như vậy, thật là làm cho người vô cùng thích. Trừ việc nàng bị sứt môi, nhìn qua có chút khuyết điểm. . . . . .

“Tiểu Mễ, sư phụ gia gia xuất quan chưa?”

Nghe Già Lam nói như vậy, Mộ Dung Thất Thất mới biết được, thì ra Tiểu Mễ là cháu gái Thái Hư chân nhân.

“Gia gia đã sớm đi ra! Nhưng là đại sư huynh, Nhị sư huynh cùng huynh đều không có mặt, gia gia hỏi nhiều lần các ngươi đi đâu vậy, bất quá ta cũng không có bán đứng ngươi a!”

“Ừ, Tiểu Mễ ngoan nhất!” Già Lam ôm Tiểu Mễ, mang theo Mộ Dung Thất Thất đến phòng khách, sắp xếp phòng cho họ.

“Ta đi bái kiến sư phụ trước, quay lại nói chuyện sau!”

“Đa tạ ——”

Rời khỏi phòng khách, Già Lam ôm Tiểu Mễ đi chỗ ở của Thái Hư chân nhân. Đây là một viện nhỏ thanh tịnh, Già Lam đẩy ra cổng tre đi vào, liền thấy một ông lão tóc trắng tưới nước trong vườn rau.

“Sư phụ, ta đã trở về!”

“Ừ, biết trở lại a? Các ngươi như đám khỉ lou choi!” Thái Hư chân nhân tưới nước, không có quay đầu lại, thì ngược lại Tiểu Mễ tránh thoát vòng tay Già Lam, nhảy nhảy trước mặt đến Thái Hư chân nhân, khoe viên ngọc hình thỏ của mình.

“Gia gia, ngài nhìn ngài nhìn, con thỏ nhỏ, đẹp không?”

“Rất đẹp!” Mặc dù trước mặt Gìa Lam Thái Hư chân nhân là sư phụ nghiêm nghị, nhưng là ở trước mặt cháu gái nhỏ, cũng là một lão nhân vô cùng hiền lành vô cùng hòa ái, “Tiểu Mễ, người nào đưa cho cháu vậy?”

“Một tỷ tỷ xinh đẹp! Đúng rồi nga, gia gia, cái kia tỷ tỷ lớn lên vô cùng giống với nương nương, Tiểu Mễ lần đầu tiên nhìn thấy người xinh đẹp như vậy đây!”

Lời của Tiểu Mễ, khiến cho Thái Hư chân nhân khẽ cau mày, sau đó bàn tay to xoa xoa đầu Tiểu Mễ, “Tiểu Mễ, đi xem một chút Ngưu Đại bá cơm tối đã làm xong không? Một lát muốn ăn cơm lạc!”

“Ừ! Ăn cơm lạc!”

Chờ Tiểu Mễ đi, Thái Hư chân nhân mặt trực tiếp xụ xuống, “Già Lam, ngươi mang người xa lạ lên đảo sao? Chẳng lẽ ngươi không biết quy củ?”

“Sư phụ, đồ nhi sai rồi!” Già Lam trực tiếp quỳ xuống, Bồng Lai đảo không tiếp ngoại nhân, đặc biệt là người xa lạ, Già Lam như vậy, hoàn toàn là phá giới.

“Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, nói đi ——”

Thái Hư chân nhân không để cho Già Lam giải thích , Già Lam trực tiếp quỳ, nói ra mọi chuyện cần thiết. Nghe đến chuyện của Phượng Thương , Thái Hư chân nhân nhướng mày, “Ngươi xác định hắn trúng Vong tình?”

“Đúng vậy, sư phụ, hắn hiện tại đã biểu hiện thấy bệnh trạnh của vong tình. Sư phụ, ngoại tổ mẫu của Phượng Thương- Quân Lan Tâm chính là đệ tử của Bồng Lai, hơn nữa độc Vong tình trên người hắn là bị người của chúng ta hạ, đồ nhi cảm thấy chuyện này có liên quan đến Bồng Lai đảo của chúng ta, về tình về lý, hẳn nên giúp hắn giải độc, cho nên đưa hắn trở lại.”

“Con đứng lên đi!” Nghe được tên của Quân Lan Tâm, Thái Hư chân nhân thế nhưng sửng sốt, vẻ mặt có chút quái dị, chẳng qua là này vẻ mặt xuất hiện quá nhanh, Già Lam cũng không thấy được.

“Đợi lát nữa, đưa bọn họ tới! Để cho vi sư xem thử Phượng Thương! Đừng cho nhiều người đến, ta chỉ tiếp Phượng Thương cùng thê tử của hắn.”

Nghe giọng điệu của Thái Hư chân nhân, Già Lam biết sư phụ đã đáp ứng, lập tức cúi người chào, “Tạ ơn sư phụ!”

“Ngươi a ——” thấy Già Lam như vậy, Thái Hư chân nhân lắc đầu, “Con luôn nhiều chuyện, thích quan tâm người khác, thích nhất hòa bình. . . . . . Thật không biết tính cách như con rốt cuộc là tốt hay xấu.”

“Tất nhiên là tốt! Sư phụ, ta đi mời bọn họ!”

Đến phòng khách, Già Lam truyền lại lời của Thái Hư chân nhân, Mộ Dung Thất Thất cầm tay Phượng Thương, trong mắt cũng là kích động, “Có hi vọng rồi! Thương, chàng được cứu rồi!”

Mộ Dung Thất Thất kích động, tất cả mọi người có thể hiểu được.

Trong khoảng thời gian này, thời gian hai cánh tay Phượng Thương run rẩy càng ngày càng dài, mỗi lần cũng là lúc ăn cơm chiều Phượng Thương sợ ảnh hưởng người khác cùng ăn, đều ở trong phòng ăn cơm. Mộ Dung Thất Thất mỗi khi thấy vậy đều theo bên cạnh Phượng Thương, đích thân giúp hắn ăn cơm, chờ hắn ăn xong, mình mới dùng cơm. Đối với tình cảm vợ chồng của họ, mọi người vô cùng cảm động, cũng hi vọng độc trên người Phượng Thương có thể nhanh một chút chữa khỏi.

Phượng Thương kéo Mộ Dung Thất Thất, đi theo Già Lam, Thái Hư chân nhân chỉ đích danh hai người bọn họ, những người khác còn lại là ở lại phòng khách, Già Lam dặn dò Kim Vũ chiếu cố bọn người Tấn Mặc, mình mang theo Phượng Thương cùng Mộ Dung Thất Thất đi ra phía sau núi.

Trên đường, đi một nửa, Mộ Dung Thất Thất đột nhiên mở miệng, “Già Lam, cám ơn ngươi!”

“Không khách khí!” Già Lam quay đầu lại cười một tiếng, “Các ngươi nhìn qua không giống người xấu, lại nói, không mang các ngươi tới, ngươi sẽ không cho ta giải dược.”

Nghe Già Lam nhắc tới độc, Mộ Dung Thất Thất “ha ha” nở nụ cười, “Ngươi thật đúng cho rằng ta hạ độcngươi sao? lâu như vậy, ngươi có cảm giác thân thể không thoải mái hay không? Đó chỉ là hai viên “Mỹ Dung”, ta chỉ để cho ngươi cùng Kim Vũ làm vật thí nghiệm thôi! Ngươi thật đúng là cho rằng ta hạ độc, ta đây không xấu xa đến vậy.”

Già Lam thế mới biết, thì ra là cái gì cái gọi là “Tiêu Dao hoàn” là giả, giải dược mỗi tháng cũng là giả dối, mình coi như là sa vào bãy của nữ nhân này. Không có trúng độc, Già Lam trong lòng buông xuống, “Ta đây thì hẳn càng nên cảm tạ ngươi!”

Phượng Thương vẫn vẫn duy trì vẻ mặt mỉm cười, tay hắn chỉ khẽ run , Mộ Dung Thất Thất nhận thấy được Phượng Thương phát bệnh, thì nắm tay Phượng Thương càng thêm chặt Đột nhiên, Mộ Dung Thất Thất chuyển chủ đề lên người Tiểu Mễ: “Già Lam, bệnh “sứt môi” của Tiểu Mễ, các ngươi không có cách nào trị được sao?”

“Sứt môi?” Già Lam đại khái là lần đầu tiên nghe nói cái từ này, “Trên đảo rất nhiều hài tử đều bị cái này, sư phụ suy nghĩ rất nhiều biện pháp, nhưng trị không hết.”

Nghe Già Lam nói Bồng Lai đảo rất nhiều người sứt môi, nàng lúc này mới nhớ tới lúc trước nhìn qua đám thiêu niên, cũng có mấy người sứt môi, chẳng qua là không rõ ràng.”Già Lam, sứt môi có thể chữa!”

“Thật?” Già Lam chợt xoay người, sắp đụng vào bụng Mộ Dung Thất Thất, hắn vội vàng lui về phía sau một bước, ánh mắt nhưng vô cùng lo lắng, “Công chúa, ngươi nói thật sự? Sứt môi thật có thể trị?”

Già Lam nhớ tới Mộ Dung Thất Thất là đại phu, nàng nói như vậy, nhất định là có đạo lý , nghĩ được như vậy, Già Lam kích động không được, “Công chúa, nếu như ngươi có thể trị lành bệnh sứt môi của mọi người, ta tin tưởng sư phụ nhất định sẽ giúp Vương gia chữa bệnh !”

Mộ Dung Thất Thất vốn là muốn cũng là cái này, nhìn thấy Tiểu Mễ sứt môi, Mộ Dung Thất Thất đã nghĩ cách giúp nàng trị lành sứt môi. Một, đương nhiên là vì gia tăng vốn liếng, để cho Thái Hư chân nhân giúp Phượng Thương giải độc, một nguyên nhân khác, còn lại là bởi vì thấy Tiểu Mễ rất khả ái, cô bé ngây thơ, lại chịu bênhk sứt môi hành hạ, thật khiến người khác vô cùng đau lòng.

“Ta có biện pháp trị lành sứt môi!”

“Thật tốt quá! Mau, chúng ta đi nói với sư phụ !”

Già Lam nói chuyện Mộ Dung Thất Thất có thể trị hết bệnh sứt môi cho Thái Hư chân nhân, lão nhân này thế nhưng trực tiếp đứng lên, đi đến trước mặt Mộ Dung Thất Thất, “Cô nương, ngươi nói thật sao? Ngươi thật có thể trị lành sứt môi?”

“Lão nhân gia, ta làm sao lại lừa gạt ngài đây! Ta chẳng những có thể trị lành sứt môi, còn biết cách để dự phòng, tránh để phụ nữ có thai truyền sứt môi cho cục cưng! Nếu như ngài tin tưởng ta, ta thử một lần!”

“Tốt! Tốt!” Thái Hư chân nhân kích động đi tới, “Bồng Lai đảo chúng tacó hơn chín trăm người, người bị sứt môi đã có 231 người, trong đó hài tử chiếm một nửa. Cô nương, nếu như ngươi thật có thể trị lành sứt môi, ngươi chính là ân nhân của Bồng Lai đảo, bất kể ngươi yêu cầu cái gì, ta cũng sẽ đáp ứng ngươi!”

“Lão nhân gia, đừng nói như vậy, ta tới đây cũng là cần ngài, vì trượng phu của ta.” Mộ Dung Thất Thất vịn Phượng Thương, để cho Thái Hư chân nhân nhìn tay Phượng Thương.

“Tại sao có thể như vậy?” Thấy tình huống Phượng Thương, Thái Hư chân nhân lập tức để cho hắn ngồi xuống, tự mình bắt mạch Phượng Thương.

“Trên người của ngươi, còn có một loại dư độc không trừ, cho nên tăng nhanh tốc độ vong tình . Ta chỉ hiểu vong tình độc, về phần cái loại nầy, thứ cho ta không thể ra sức.”

Thái Hư chân nhân chịu vì Phượng Thương giải độc, đã là tin tức tốt nhất. Cổ độc là thứ người Nam Phượng quốc am hiểu nhất, chỉ có thể tìm bọn hắn.

“Cám ơn ngài! Ngài chịu vì ta giải độc, ta đã rất cao hứng.” Biết vong tình có thể giải, Phượng Thương so sánh thật là cao hứng. Hiện tại chuyện duy nhất khiến hắn sợ sợ, chính là qyên Mộ Dung Thất Thất, quên chuyện giữa bọn họ, đây là việc Phượng Thương không thể tiếp nhận .

“Chẳng qua là, giải độc cần phải thời gian, hơn nữa rất thống khổ, không biết ngươi….”

“Ta cái gì cũng có thể chịu được! Ta không sao!” Không đợi Thái Hư chân nhân nói xong, Phượng Thương kiên định trả lời lời hắn. So với việc quên mất Mộ Dung Thất Thất, thống khổ khi giải độc có tính là cái gì đâu!

“Vậy thì tốt!” Thái Hư chân nhân vuốt chòm râu, gật đầu, “Hiện tại các ngươi đi dùng cơm, sau nghỉ ngơi sớm một chút, ngày mai ta mang bọn ngươi đi “Vong”.

Ngày thứ hai, Thái Hư chân nhân cùng Già Lam, mang theo Phượng Thương cùng Mộ Dung Thất Thất đến Vong.

Vong chính là một thác nước phía sau nước. Sông nước này ồ ồ bốc hơi nóng, trên mặt nước hơi màu vàng, đến sườn đồi bên, nước sông trực tiếp đi xuống, rơi vào đầm sâu. Từ Vong tản ra trận trận mùi hôi thối, còn không có nhích tới gần mùi vị đã truyền tới.

“Ọe ——” Mộ Dung Thất Thất đang có mang, thấy mùi lạ liền buồn nôn, suýt chút nữa đã nôn hết đồ ăn buổi sáng ra.

“Khanh Khanh, nàng ở nơi này chờ ta, ta đi theo bọn họ!” Thấy vẻ mặt của Mộ Dung Thất Thất, Phượng Thương vô cùng đau lòng, yêu cầu Mộ Dung Thất Thất ở lại tại chỗ, mình đi theo Thái Hư chân nhân cùng Già Lam đến Vong.

“Vong tình, vốn dùng nước của Vong để luyện ra, Ngươi trúng Vong tình từ trong bụng mẹ, độc này đã xâm nhập đến trong xương tủy. Muốn trừ đi Vong tình, chỉ có thể lấy độc công độc. Chẳng qua là, nhiệt độ của nước Vong cực cao, hơn nữa nhiệt độ giữa ngày và đêm cũng chênh lệch rất lớn, rất khó kiên trì. Mà ngươi trúng độc đã lâu, muốn trừ đi Vong Tình, phải ngâm mình ở đây chín chín tám mốt ngày.”

“Chín chín tám mươi mốt ngày? Đây chẳng phải là hai tháng?” Phượng Thương quay đầu lại, nhìn Mộ Dung Thất Thất cách đó không xa, có chút không lỡ cùng nàng tách ra lâu như vậy, nhưng là vừa nghĩ tới nếu không giải độc, mình cuối cùng sẽ quên mất Mộ Dung Thất Thất, Phượng Thương dứt khoát gật gật đầu, “Tốt! Ta đáp ứng ngươi! Bất quá, ta có thể nói chuyện với nương tử chút hay không? Nàng đang mang thai, ta sợ nàng lo lắng!”

“Đwocj!” Thái Hư chân nhân gật đầu, đưa mắt nhìn Phượng Thương đi tới bên cạnh Mộ Dung Thất Thất.

Nhìn đến Phượng Thương, lão đầu một mực nhớ lại nữ tử trong trí nhớ mình —— Quân Lan Tâm. Quân Lan Tâm là sư muội của hắn. Năm đó, nếu không phải Quân Lan Tâm bị chọn trúng, bị đưa đi Đông Lỗ quốc làm hoàng hậu, bọn họ có thể đều có một bắt đầu mới. . . . . .

Lan Tâm, ngoại tôn của nàng, ta sẽ chiếu cố thật tốt!

Chờ Phượng Thương lần nữa tới đây, Thái Hư chân nhân hướng hắn cười một tiếng, “Đã giao đãi rõ ràng? Ngươi yên tâm, ta sẽ cho Già Lam tới báo tin tức mỗi ngày cho ngươi! Tám mươi mốt ngày rất nhanh sẽ đi qua, đến lúc đó trừ đi thai độc, ngươi cũng sẽ không nữa bị vong tình quấy nhiễu rồi!”

“Cám ơn !”

Không đợi Thái Hư chân nhân nói cái khác, Phượng Thương nhảy xuống từ trên thác nước, trực tiếp chìm vào đầm sâu.

“Uy, ta còn chưa nói hết đây! Thật là một tiểu tử nóng tính!” Thái Hư chân nhân đi xuống nhìn lại, chỉ thấy một mảnh bọt nước dâng lên, Phượng Thương từ lòng hồ nhô ra, thấy hắn không có chuyện gì, Thái Hư chân nhân mới đi xuống.

“Không được vận công, nếu không ác độc công tâm! Cứ xem như đang nghịch nước, ngồi ở bên trong là tốt rồi!”

Nghe giọng nói của Thái Hư chân nhân truyền đến từ trên đỉnh núi, Phượng Thương dựa theo lời hắn nói, tìm một chỗ mép đá, ngồi xếp bằng, trừ đầu, cả thân thể giấu ở trong lòng Vong.

Mới vừa rồi ở trên, ngửi thấy nước này có mùi lạ, không nghĩ tới ở đây nước càng thêm bốc mùi. Nước ấm có chút nóng, trong nước như cũ “Ồ ồ” tiểu bong bóng, hỗn loạn chảy.

“Nha đầu, yên tâm đi, hắn không có chuyện gì ! Tiểu tử này không tệ!” Lúc trở về, Thái Hư chân nhân không nhịn được khen ngợi Phượng Thương hai câu. Cái kia dạng không biết sợ từ trên thác nước nhảy xuống, còn có thể chịu được nước Vong, thật là rất hiếm.

“Xem ra, hắn rất quan tâm ngươi! Ánh mắt ngươi chọn đúng rất tốt!”

Mộ Dung Thất Thất trong lòng vô cùng lo lắng Phượng Thương, nghe Thái Hư chân nhân khen Phượng Thương, nàng bớt chút lo lắng, Phượng Thương đang cố gắng , nàng cũng cố gắng mới được! Nàng tin tưởng, tám mươi mốt ngày rất nhanh sẽ trôi qua!

Thần y trên đại lục có thể trị tốt sứt môi, để cho người trên đảo rất là cao hứng, rối rít đi tới miếu, muốn thấy thần y.

Khi mọi người nhìn thấy thần y là một tiểu cô nương, còn đang mang thai, bọn họ lại càng kinh ngạc .”Thần y thật xinh đẹp, thật giống Nữ Oa nương nương!” “Đúng a! Không nghĩ tới thần y là nữ nhân này!”

Không thể không nói, mọi người trên Bồng Lai Đảo đều vô cùng thuần phác, Thái Hư chân nhân nói Mộ Dung Thất Thất có thể trị tốt sứt môi, bọn họ liền tin tưởng Mộ Dung Thất Thất nhất định sẽ làm được, cũng không có chút nào hoài nghi.

Mộ Dung Thất Thất kiểm tra những người sứt môi, cẩn thận nhớ kỹ tên của bọn họ, số tuổi, cùng với tình huống thân thể.

Cả Bồng Lai đảo, có hơn hai trăm người có sứt môi, không thể không nói số lượng rất lớn. May mà có Tô Mi, Tố Nguyệt cùng Tấn Mặc hỗ trợ, cho nên Mộ Dung Thất Thất cũng không cảm thấy mệt mỏi.

Chờ ghi danh tình huống bệnh nhân xong, Mộ Dung Thất Thất phân bọn họ ra làm ba loại. Một loại là rất nhẹ, một loại là nặng, một loại là đặc biệt nặng , tính toán phân ba đợt để làm.

Một ngày bận rộn, Mộ Dung Thất Thất mệt mỏi, đầu đầy mồ hôi.

“Nha đầu, như thế nào a?” Thái Hư chân nhân tới đây mấy lần, thấy Mộ Dung Thất Thất đang bận, cho nên không có quấy rầy, chờ lúc này bận rộn kết thúc, hắn để cho các đệ tử bưng bữa ăn tối tới đây, mình lại đến Mộ Dung Thất Thất bên cạnh, “Ngươi không nên gấp gáp như vậy, ngươi còn có có bầu! Thân thể quan trọng hơn!”

Nghe ra sự quan tâm trong giọng nói của Thái Hư chân nhân, Mộ Dung Thất Thất vui vẻ cười một tiếng, “Cám ơn lão nhân gia! Hôm nay ta chẳng qua chỉ mới ghi danh cho bọn họ, giải phẫu còn phải đợi mấy ngày, ta cần một vài công cụ để giải phẫu.”

Mộ Dung Thất Thất lấy ra giấy vẽ châm, đao giải phẩu, bao tay, quần áo vệ sinh…vân vân, đưa cho Thái Hư chân nhân: “Phiền toái lão nhân gia chuẩn bị giúp ta, ta dạo quanh đảo hai ngày, xem một chút rốt cuộc là nguyên nhân khiến nhiều người như vậy bị sứt môi, đến lúc đó sẽ tìm phương pháp xử lí tận gốc chuyện này.”

“Được được! Ta lập tức cho người chuẩn bị. Thật đa tạ ngươi!”

Thái Hư chân nhân kích động là không thôi, bệnh sứt môi quấy nhiễu người dân Bồng Lai đảo, tạo thành vẫn đề lớn, rất nhiều cư dân trên đảo đều bệnh sứt môi, vấn đề này kéo dài rất nhiều đời, cũng không có được giải quyết, hôm nay Mộ Dung Thất Thất có thể trị tốt sứt môi, đây quả thực đại ân đối với Bồng Lai đảo.

Sau mấy ngày, Mộ Dung Thất Thất mỗi ngày đồng hành cùng Già Lam đi hết Bồng Lai đảo. Dọc theo đường đi, thấy rất nhiều đứa trẻ sứt môi cười toe toét đối với mình, Mộ Dung Thất Thất càng cảm thấy trách nhiệm trên vai mình càng thêm trọng đại.

“Ta nghĩ, ta biết nguyên nhân khiến dân chúng sứt môi!” Đêm ngày thứ ba, trở lại miếu Nữ Oa , Mộ Dung Thất Thất nói kết quả cho Thái Hư chân nhân.

## 125. Chương 132 : Về Nước

Thì ra là, món ăn chính của Bồng Lai đảo là thịt, không thường ăn rau dưa. Đi cả Bồng Lai đảo, Mộ Dung Thất Thất cũng không thấy mấy nhà ăn rau dưa, trái cây , nơi này chiêu đãi khách nhân, cũng là các loại loại thịt thú ,cá tôm, không có rau dưa.

Rau dưa và trái cây có vi-ta-min B11, là một loại dinh dưỡng trọng yếu, có tác dụng vô cùng mấu chốt đối vời sự phát triển của thai nhi trong tám tháng đầu mang thai. Cư dân trên đảo thích ăn thịt, chán ghét thức ăn chay, cộng thêm trong đảo họ hàng gần kết hôn rất nhiều, sứt môi thành di truyền, nhiều đời truyền xuống.

Mộ Dung Thất Thất nói những thứ này, Thái Hư chân nhân không thể hiểu, “Nha đầu, ngươi nói vi-ta-min B11, là cái gì? Chẳng lẽ ăn rau dưa, trái cây là có thể có? Nếu như vậy, tại sao không thể chế tạo ra vi-ta-min B11, ngươi không phải là đại phu sao?”

Lời của Thái Hư chân nhân, cũng là làm khó Mộ Dung Thất Thất, đổi lại ở hiện đại, xác thực thật là có thể chế ra vi-ta-min B11, nhưng là ở cổ đại, không có thiết bị, như thế nào chế vi-ta-min B11 đây!

“Lão nhân gia, cái này, ta thật không có biện pháp. Hơn nữa, thuốc có ba phần độc, thay vì thông qua dược vật tới bổ sung dinh dưỡng cho cơ thể, không bằng từ trong đồ ăn hấp thu, như vậy còn có lợi cho thân thể con người.”

Mộ Dung Thất Thất nói rất có lý, Thái Hư chân nhân gật đầu, “Tốt! Ta sẽ ban bố điều này! Một, đưa rau quả, trái cây vào ăn uống, đặc biệt là phụ nữ có thai, mỗi ngày phải ăn một số lượng nhất định rau dưa và trái cây; điểm thứ hai, chính là trong vòng ba đời trực hệ, nghiêm cấm cưới hỏi.”

“Đúng! Chính là như vậy! Tin chắc nếu kiên trì, sứt môi có càng ngày càng ít, cư dân trên đảo cũng sẽ càng ngày càng khỏe mạnh.”

Mộ Dung Thất Thất không nghĩ tới biện pháp khác, về phần vi-ta-min B11 hàm lượng phong phú có trong rau dưa nước trái cây, trên đảo cũng không còn thấy, chỉ có thể chờ sau này tìm giống rồi cho người đưa đến Bồng Lai đảo . Nhưng mà nàng căn cứ theo bữa ăn của cư dân trên đảo chia thành nhóm dinh dưỡng, để cho Thái Hư chân nhân chia cho từng nhà, để cho tất cả mọi người dựa theo điều viết phía trên để điều chỉnh chế độ ăn uống của cả nhà mình.

Tìm được nguyên nhân, Mộ Dung Thất Thất bắt đầu giải phẫu những cư dân bị sứt môi trên đảo. Giải phẫu cũng không khó, chẳng qua là cần phải có người hiệp trợ. Suy nghĩ đến sau này có lẽ còn sẽ có đứa trẻ sứt môi mới ra đời, cũng cần làm giải phẫu, Mộ Dung Thất Thất gọi Già Lam làm trợ thủ, kì thực là dạy cách giải phẫu bệnh sứt môi cho Già Lam. Dù sao sau khi Phượng Thương giải độc xong, bọn họ sẽ phải về Bắc Chu, không thể nào một mực ở nơi này. Thụ chi dĩ ngư bất như thụ chi dĩ ngư[1].

[1] Câu này có nghĩa là dạy người bắt cá còn hơn là đưa cá cho. Ý chỉ thà dạy cho họ biết việc mà làm còn hơn là để họ phụ thuộc.

Khi Già Lam biết Mộ Dung Thất Thất muốn truyền thụ ình kinh nghiệm kỹ thuật quý giá thì vô cùng kích động. Phải biết rằng ở thời đại này, những thứ kỹ thuật này không không được truyền, hơn nữa truyền nam không truyền nữ, một điều chắc là không truyền cho ngoại nhân. Mộ Dung Thất Thất lại có thể hào phóng như vậy mà truyền cho hắn, khiến cho Già Lam không thế nào không kích động, mỗi ngày đi theo Mộ Dung Thất Thất cũng càng thêm chuyên tâm.

Mộ Dung Thất Thất chia số bệnh nhân bị sứt môi thành ba tổ, trong đó lại nhóm trẻ nhỏ không tới 1 tuổi làm thành một tổ, làm giải phẫu đầu tiên.

Bởi vì tới vội vàng, Mộ Dung Thất Thất cũng không có mang quá nhiều thuốc mê, cũng may phía dưới vách đá Nam Sơn của Bồng Lai đảo có rất nhiều Mạn Đà La, Mộ Dung Thất Thất để cho Tô Mi cùng Tố Nguyệt hái hết, phơi nắng, sau phối hợp những dược vật khác, phối trí thành thuốc mê, mới giải quyết được.

Cư dân trên đảo nghe nói nữ thần y có thể thông qua giải phẫu chữa trị tốt sứt môi, rất kinh ngạc, nhưng sau khi nghe Mộ Dung Thất Thất giải thích quá trình giải phẫu, vốn là kỳ vọng có thể trị tốt sứt môi, mọi người cũng đều rút lui.

“Chân nhân, không phải chúng ta hoài nghi năng lực nữ thần y, mà do chúng ta chưa từng có xem qua giải phẫu sứt môi, vạn nhất, vạn nhất thất bại, vậy chẳng phải sẽ phá hủy mọi người sao!” Một người lớn tuổi trên đảo đại biểu cho cư dân, nói ra ý nghĩ của mọi người.

“Đúng vậy a, đúng a! Chưa ai làm giải phẫu sứt môi, chúng ta làm sao biết có thể thành công hay không a!”

“Cái này ——” thấy mọi người nói như vậy, Thái Hư chân nhân nhìn về phía Mộ Dung Thất Thất. Nói thật, mọi người lo lắng như vậy cũng có đạo lý, dù sao đối với việc không biết, mọi người nhất thời khó có thể tiếp nhận, cũng sẽ không dễ dàng phối hợp.

Thấy cư dân trên đảo không phối hợp, trong lúc nhất thời, Mộ Dung Thất Thất cũng không biết nên thuyết phục như thế nào. Không có một người thành công, những người này là sẽ không tin tưởng , bọn họ chính là mắt thấy mới tin là thật.

“Ta có biện pháp!” Đang lúc ấy thì, một giong nói ngọt ngào truyền đến, Mộ Dung Thất Thất quay đầu nhìn lại, phát hiện người nói chuyện là bé gái lúc trước.

“Tỷ tỷ xinh đẹp, ta có biện pháp!” Tiểu Mễ nhảy lên vừa đi vừa chạy đến bên cạnh Mộ Dung Thất Thất, rúc vào trong ngực nàng, “Ta cũng sứt môi a, tỷ tỷ trước tiên có thể chữa cho ta, chỉ cần bệnh của ta tốt, đã nói lên tỷ tỷ không có gạt người, mọi người cũng là có thể tin tưởng tỷ tỷ xinh đẹp nữa!”

Đột nhiên Tiểu Mễ đến, lại nói những lời này, không thể nghi ngờ giúp đỡ Mộ Dung Thất Thất rất nhiều. Thái Hư chân nhân vốn là có ý đó, không nghĩ tới cháu gái nhỏ thế nhưng biết điều nói ra, “Đúng vậy, nha đầu, trước giải phẫu cho Tiểu Mễ! Ta tin tưởng ngươi!”

Có Thái Hư chân nhân cùng Tiểu Mễ ủng hộ,Mộ Dung Thất Thất vô cùng cảm động, không nghĩ tới bọn họ thế nhưng tin tưởng mình. Không nói hai lời, Mộ Dung Thất Thất liền sai Tô Mi cùng Tố Nguyệt đi chuẩn bị, làm giải phẫu cho Tiểu Mễ.

Gian phòng giải phẫu, Mộ Dung Thất Thất chọn riêng một phòng khô ráo, trước giải phẫu, tiêu độc cho cả gian phòng.

Mộ Dung Thất Thất, Tấn Mặc cùng Già Lam mặc áo giải phẫu, vào gian phòng. Trên giường, thuốc mê phát huy tác dụng, Tiểu Mễ đã ngủ say.

“Bắt đầu đi!” Mộ Dung Thất Thất dùng rượu cồn có nồng độ cao trừ độc trên môi cho Tiểu Mễ, sau đó cầm lấy một mảnh lưỡi dao thật mỏng, “Dựa theo ta nói, các ngươi phối hợp ta!”

Mộ Dung Thất Thất cầm lấy lưỡi dao, rạch hai cái trên môi Tiểu Mễ, chờ máu tươi chảy ra, Mộ Dung Thất Thất đưa tay, “Đem kim móc cùng cần kình ngư ( cái này là các dụng cụ y tế) cho ta!” Tấn Mặc vội vàng đưa cho Mộ Dung Thất Thất kim móc. Kình ngư , Già Lam nhận lấy lưỡi dao trong tay Mộ Dung Thất Thất .

Chỉ thấy, Mộ Dung Thất Thất vá lại bên trong đôi môi , châm pháp của nàng vô cùng tốt, chỉ trong nháy mắt, bên trong môi trên của Tiểu Mễ đã vá lại ở chung một chỗ. Tiếp theo, dùng châm pháp đồng dạng vá lại phía ngoài đôi môi.

Bởi vì lúc trước cắt da trên môi, lúc này hai mảnh thịt rỉ máu , thông qua thủ thuật may vá vá lại, siết thật chặt lại với nhau.

“Thuốc!” Mộ Dung Thất Thất đưa tay, Già Lam đưa lên một bình nhỏ. Nàng lấy ra thuốc dán, dán nhẹ thuốc lên chỗ nối tiếp vết nối. Vốn là còn đang chảy máu tươi, dán thuốc xong, lập tức đọng lại.

“Ôm Tiểu Mễ lên trên giường, để nàng nghỉ ngơi một chút. Chờ thuốc mê tan nàng sẽ có một chút đau , bất quá không có gì đáng ngại, có thuốc dán, bốn năm ngày mới có thể tốt, huống chi tiểu hài tử khôi phục cực nhanh, không bao lâu, môi của nàng là có thể giống người bình thường.”

Thời gian giải phẫu cũng không dài, chờ Mộ Dung Thất Thất đi ra ngoài, Thái Hư chân nhân lo lắng nghênh đón.”Như thế nào? Rốt cuộc như thế nào?”

“Giải phẫu rất thành công, nhưng sau này vấn đề vệ sinh phải chú ý, ta sẽ tự mình chiếu cố Tiểu Mễ , ngài yên tâm!”

Quả nhiên, chờ thuốc tê tản đi, Tiểu Mễ đau đến tỉnh, mở mắt ra, Tiểu Mễ thấy được Mộ Dung Thất Thất, nàng đang cầm quạt hương bồ, nhẹ nhàng quạt gió. Bộ dáng Mộ Dung Thất Thất khiến cho Tiểu Mễ long lanh mắt, trong miệng gọi ra hai chữ, “Mẫu thân ——”

“Tiểu Mễ, ngươi đã tỉnh!” Tiểu Mễ tỉnh lại, Mộ Dung Thất Thất thật cao hứng, “Có phải rất đau hay không? Nhịn một chút, Tiểu Mễ là hài tử kiên cường, nhẫn nại chờ vết thương khôi phục, là có thể giống như trước đây nói chuyện, ăn cơm!”

“Mẫu thân, hu hu, Tiểu Mễ muốn!”

Thấy Mộ Dung Thất Thất ôn nhu như vậy, quan tâm mình, Tiểu Mễ”Oa” một tiếng khóc lên, tay nhỏ bé nắm vạt áo Mộ Dung Thất Thất , không chịu để nàng đi.

Ngay từ lúc ở chỗ Già Lam biết được, Mộ Dung Thất Thất đã nghe nói thân thế của Tiểu Mễ, cha mẹ của nàng ở một lần trên biển bắt cá gặp bão, cuối cùng chết ở trên biển. Bởi vì Thái Hư chân nhân cùng gia gia Tiểu Mễ là bằng hữu, Tiểu Mễ thành cô nhi, Thái Hư chân nhân dẫn Tiểu Mễ về bên cạnh mình, xem nàng như cháu gái mà nuôi lớn.

Hiện tại thấy Tiểu Mễ mở miệng một tiếng “mẫu thân”, nơi mềm mại trong lòng Mộ Dung Thất Thất bị đả động, đứa nhỏ này, nhất định là nghĩ tới mẫu thân của nàng rồi! Thật là một hài tử khiến người khác thương tiếc!

Đến trưa, Mộ Dung Thất Thất theo cạnh Tiểu Mễ giúp nàng ăn cơm, bôi thuốc cho nàng, lại kể cho Tiểu Mễ rất nhiều truyện cổ tích.

“Tỷ tỷ xinh đẹp, Ngưu Lang cùng Chức Nữ một năm chỉ có thể gặp một lần, thật là thật đáng thương nga!”

“Cô bé quàng khăn đỏ không nên tin lời con sói mà!”

” Công chúa Bạch Tuyết cùng hoàng tử có cuộc sống hạnh phúc rồi, vậy bảy chú lùn đi đâu vậy đây?”

Trong phòng, giọng Tiểu Mễ ngây thơ không ngừng truyền tới, khiến cho Già Lam đứng ngoài cửa, sau khi nghe, khóe miệng vẫn duy trì độ cong. Không nghĩ tới, nàng kia còn có một mặt ôn nhu như vậy. . . . . .

Chờ Tiểu Mễ mệt nhọc ngủ, Mộ Dung Thất Thất mới nhẹ nhàng mà rút tay mình bị Tiểu Mễ nắm về. Đắp cho nàng tấm chăn thật mỏng, Mộ Dung Thất Thất đi ra khỏi cửa phòng.

Lúc này, mặt trời đã ngả về Tây , Mộ Dung Thất Thất lắc lắc cổ đau nhức, đi chưa tới hai bước, thế nhưng chân mềm nhũn.

“Cẩn thận!” Một đôi tay từ bên cạnh đỡ lấy nàng, Mộ Dung Thất Thất ngẩng đầu, mới nhìn rõ ràng người nọ là Già Lam.

“Cám ơn ——” Mộ Dung Thất Thất lễ phép cảm tạ.

“Ngươi không sao chớ? Thật là cực khổ ngươi! Ngươi bây giờ mang bầu, còn muốn làm những chuyện này, sau này có chuyện gọi ta là được!” Già Lam quan tâm nói, nhìn đến cô gái trước mắt vẻ mặt mệt mỏi, Già Lam muốn giúp nàng trở về phòng, Tô Mi lúc này đi tới.

“Tiểu thư!” Thấy Mộ Dung Thất Thất rất là mỏi mệt , Tô Mi vội vàng tiến lên đỡ lấy Mộ Dung Thất Thất, “Tiểu thư, ngươi không cần gấp gáp!”

“Không có chuyện gì, có chút buồn ngủ, trở về nghỉ ngơi một chút là tốt.”

Trước khi đi, Mộ Dung Thất Thất nói lời từ biệt cùng Già Lam, Già Lam phất phất tay, vẫn đưa mắt nhìn đôi chủ tớ rời đi.

Đợi đến khi đến Vong, mang cho Phượng Thương bữa ăn tối, Già Lam đi đến dưới thác nước, ngồi ở bên bờ tảng đá lớn, vừa nhìn Phượng Thương ăn cơm, vừa cùng hắn nói chuyện phiếm. Nhưng mà hơn phân nửa cũng là hắn đang nói…, Phượng Thương rất kiệm lời.

Lúc này đã vào ban đêm, nước trong đầm đã không còn nóng rực như ban ngày , mà nhiệt độ cấp tốc giảm xuống. Lúc trước trên mặt Phượng Thương là một mảnh màu đỏ, hiện tại đã bắt đầu biến thành màu trắng, thậm chí còn có chút phát xanh.

“Phượng Thương, ngươi cố chịu đựng! Công chúa còn đang chờ ngươi!” Nói thật, nội tâm Già Lam rất là bội phục Phượng Thương. Nước Vong Xuyên, cho dù là hắn cũng không dám dễ dàng đụng vào, nước này nhiệt độ chênh lệch giữa ngày và đêm thật lớn, hơn nữa nhưng là có mùi hôi thối, làm cho người khó có thể tiếp nhận, lại càng không cần phải nói ngâm mình ở trong nước.

“Ta biết.” Phượng Thương rốt cục mở miệng nói một câu, “Ngươi giúp ta nói cho Khanh Khanh, nàng phải chiếu cố mình tốt. Giải phẫu, từ từ làm, ta tin tưởng năng lực của nàng! Còn có, chính là. . . . . . Ta nhớ nàng.”

Nghe được lời này của Phượng Thương, khiến cho Già Lam thoắt cái đỏ mặt. Lời tình ý mật của phu thê người ta, hắn như thế nào nhắn nhủ. Chẳng qua là, Phượng Thương đã nói, hắn là người mang tin tức nên đem lời truyền tới.

Sau khi trở về, Già Lam đi tới cửa phòng Mộ Dung Thất Thất, truyền đạt lại lời Phượng Thương dặn dò cho Mộ Dung Thất Thất. Lời cầng lúc càng nhỏ dần, mặt Già Lam có chút nóng lên, nhìn Mộ Dung Thất Thất rất là không được tự nhiên.

“Sao vậy?” Mộ Dung Thất Thất ngẩng đầu, nhìn Già Lam, “Thương có phải còn có lời muốn nói?”

“Hắn để cho ta nói cho ngươi biết, hắn nhớ ngươi.” Nói ra lời này, mặt Già Lam đỏ như tôm luộc, khiến cho Tô Mi cùng Tố Nguyệt phì cười, ” Cô gia chúng ta truyền lời, ngươi đỏ mặt cái gì a!”

“Ta. . . . . .” Bị Tô Mi cùng Tố Nguyệt chê cười, Già Lam có chút lúng túng, “Ta chưa làm người mang tin tức như vậy, cho nên. . . . . .”

“A, cho nên ngươi thẹn thùng?” Tô Mi đi tới trước mặt Già Lam, “Chậc chậc , không nghĩ tới da mặt ngươi mỏng như vậy , vậy sau này cưới vợ làm sao bây giờ?”

“Trừ phi rời đi sư môn, trở thành người bình thường, nếu không ta sẽ không lấy vợ .” Già Lam lời này nói rất chân thành, nhưng dẫn tới Tô Mi “phì” cười một tiếng, “Ngươi có cưới hay không cưới vợ cùng chúng ta có quan hệ gì, như vậy chính là lòi ra cái đuôi a!”

“Ta đi trước ——” tránh cho lần nữa bị chê cười, Già Lam đi vội ra khỏi gian phòng Mộ Dung Thất Thất.

“Thật là thú vị, hắn thẹn thùng, tiểu thư!”

Thật xa, thanh âm Tô Mi truyền đến tai Già Lam, để cho hắn gương mặt lại càng đỏ hơn đốt. Thật là kỳ quái, tại sao phải xuất hiện chuyện như vậy đây? Chẳng lẽ là khí trời quá nóng?

Mộ Dung Thất Thất để cho Tố Nguyệt đem Tiểu Mễ ôm đến gian phòng của mình, ngủ ở trên giường mình, sợ nàng ban đêm có sẽ sốt, Mộ Dung Thất Thất nửa đêm tỉnh dậy xem thử nhiều lần, mãi cho đến hừng sáng, mới ngủ thật say.

Bốn ngày sau, thời điểm Tiểu Mễ đứng ở trước mặt dân cư trên đảo, mọi người đều mở mắt thật to mà nhìn nàng

“Môi Tiểu Mễ đẹp lắm! Môi Tiểu Mễ đẹp lắm!” Có đứa trẻ vây quanh Tiểu Mễ kêu lên, hiện tại bách tính mới tin tưởng y thuật của Mộ Dung Thất Thất, cả đám đều yêu cầu Mộ Dung Thất Thất chữa bệnh cho bọn hắn.

“Gia gia!” Tiểu Mễ được Thái Hư chân nhân ôm vào trong ngực, thấy vết sẹo nhạt màu trên môi Tiểu Mễ, lão nhân rất là cao hứng, “Nha đầu, cám ơn ngươi! Ta cũng không biết làm sao cảm tạ ngươi!”

“Ngài đừng khách khí như vậy, ta còn muốn cám ơn ngài cùng Tiểu Mễ, tin tưởng ta, ủng hộ ta!”

Mộ Dung Thất Thất không đầy một lát đã sửa sang lại danh sách đi ra ngoài, an bài thứ tự cho những người sắp giải phẫu, mỗi ngày làm 4 ca giải phẫu, hơn nữa Mộ Dung Thất Thất còn ghi lại những việc cần chú ý khi giải phẫu lên giấy, truyền cho dân cư trên đảo.

Trong một thời gian ngắn, mỗi ngày Mộ Dung Thất Thất đều bận từ sớm bận đến tối, mỗi ngày bốn ca giải phẫu, còn đi kiểm tra tình huống khôi phục của bệnh nhân, cuộc sống bận rộn nhưng rất phong phú, mà bụng của nàng, cũng giống như quả bóng cao su được thổi lên, càng lúc càng lớn hơn.

Chớp mắt, hai tháng trôi qua. Bụng Mộ Dung Thất Thất đã hơn bảy tháng, đến gần tám tháng rồi, ban đầu giải phẫu cũng là để nàng làm, sau lại giao cho Già Lam cùng Tấn Mặc. Tấn Mặc vốn là đại phu, thủ nghệ vô cùng tốt, Già Lam sau một thời gian ngắn huấn luyện, cũng có thể cầm dao.

Trải qua khoảng thời gian cố gắng, người có sứt môi trên đảo, đều được trị lành, rất nhiều người đã khôi phục khỏe mạnh, danh vọng Mộ Dung Thất Thất ở Bồng Lai đảo tăng mạnh, thành “Nữ thần y” trong lòng dân chúng.

“Thương, chàng nói ta có phải rất lợi hại hay không?” Dưới thác nước Vong, Mộ Dung Thất Thất tựa vào tảng đá lớn bên bờ mà ngồi , nhìn Phượng Thương trong nước.

Ban đầu nàng vẫn không thể thích ứng mùi vị của nước Vong, nhưng ngăn không được nỗi nhớ Phượng Thương, cách mấy ngày lại tới thăm Phượng Thương, sau dần dần thích ứng với mùi nước của Vong.

“Khanh Khanh của ta, dĩ nhiên là lợi hại .” Thân thể Phượng Thương ngâm trong nước, tay lại đặt ở trên bụng đã nhô cao của Mộ Dung Thất Thất. Mộ Dung Thất Thất nói phụ thân phải cùng hài tử nói chuyện lúc hài tử còn trong bụng mẹ, như thế tiểu bảo bảo sinh ra sẽ vô cùng thông minh, cho nên mỗi lần Mộ Dung Thất Thất tới đây, Phượng Thương cũng sẽ đem bàn tay to để lên trên bụng Mộ Dung Thất Thất , cùng hài tử nói chuyện phiếm.

“Thương, kiên trì mấy ngày, chàng có thể ra ngoài! Chàng không biết, không có chàng ở bên cạnh, buổi tối ta đều ngủ không ngon!” Mộ Dung Thất Thất bĩu môi làm nũng, nghe vậy trong lòng Phượng Thương giống như ăn mật, “Khanh Khanh, nàng cực khổ rồi! Vừa chiếu cố mình, còn phải chiếu cố những bệnh nhân. Lúc này, ta lại không thể ở bên cạnh nàng phụng bồi nàng, khiến nàng chịu ủy khuất!”

“Ta không ủy khuất! Chỉ cần chàng thân thể kiện kiện khang khang, ta một chút cũng không ủy khuất! Đúng không, cục cưng!” Lúc Mộ Dung Thất Thất nói chuyện, hài tử trong bụng khẽ động, Mộ Dung Thất Thất đắc ý hướng Phượng Thương cười một tiếng, “Chàng nhìn, hài tử cũng đồng ý với ta đấy!”

Bởi vì mang thai, tư vị nữ nhân trên người Mộ Dung Thất Thất càng thêm nồng nàn, Phượng Thương thấy mà mê mẩn, “Khanh Khanh, nàng thật đẹp!”

Nếu không phải bởi vì chính mình còn đang ở trong Vong Xuyên, Phượng Thương nhất định sẽ không nhịn được mà hôn Mộ Dung Thất Thất. Chẳng qua là hiện tại mỹ nhân đang ở trước mắt, hắn lại cái gì cũng không thể làm, khiến cho Phượng Thương càng ngày càng hi vọng thời gian có thể trôi nhanh một chút, đã lâu lắm rồi, hắn không được ôm Mộ Dung Thất Thất. Mỗi ngày ngâm ở Vong, cái loại tịch mịch này thật là vô cùng gian nan.

“Thương, ta cùng hài tử chờ chàng!” Mộ Dung Thất Thất đưa tay, đặt ở trong bàn tay to lớn của Phượng Thương, ánh mắt tràn đầy kiên định, “Kiên trì chính là thắng lợi, mẫu tử ta tin chàng!”

Lời Mộ Dung Thất Thất, giống như thuốc định tâm, biến thành động lực giúp Phượng Thương chống đỡ dưới nước. Thời gian trôi cực nhanh, cuối cùng đã tới chín chín tám mươi mốt ngày, Phượng Thương từ Vong đi ra ngoài, đám người Mộ Dung Thất Thất, Tấn Mặc sớm chờ chực ở bên cạnh nghênh đón hắn.

“Thương ——” Mộ Dung Thất Thất nhào vào trong ngực Phượng Thương, lại bị hắn ngăn cản, “Trên người của ta hôi, chờ ta rửa sạch, nữa sẽ ôm!”

Thấy Phượng Thương đến lúc này còn để ý hình tượng của mình như vậy, Mộ Dung Thất Thất nhẹ giọng cười một tiếng, vội vàng kéo Phượng Thương trở về. Nước nóng đã sớm chuẩn bị xong, Phượng Thương tắm thật lâu, cho đến khi rửa sạch mùi trên người hắn, mới thay y phục sạch sẽ ra cửa.

Đến khi nhìn thấy Mộ Dung Thất Thất, không đợi nàng tới đây, Phượng Thương đã tiến lên ôm nàng.

Chẳng qua là, khi ôm Mộ Dung Thất Thất, Phượng Thương cảm thấy có chút không được tự nhiên, tìm thật lâu, mới phát hiện thì ra loại này không được tự nhiên là bởi vì một bụng lớn kẹp ở giữa bọn họ, tựa như “chướng ngại vật”, để cho Phượng Thương nở nụ cười, “Xem ra, sau này chỉ có thể ôm Khanh Khanh từ phía sau rồi!”

“Ta mập rất khó coi? Ta chỉ sợ chàng ôm không được!” Khuôn mặt của Mộ Dung Thất Thất ửng hồng, ngoài miệng mặc dù nói như vậy, trong mắt cũng là kiêu ngạo cùng tự hào, không có gì ngoài ngoài có chút không thích ứng, hiện tại nàng nhưng lại vô cùng hưởng thụ cảm giác làm phụ nữ có thai.

Không đợi Mộ Dung Thất Thất nói hết lời, Phượng Thương đã bế nàng lên, “Bất kể nàng béo hay gầy, ta cũng có thể ôm! Huống chi là ôm lão bà của mình cùng hài tử, ta thích còn không kịp!”

Thấy hai người như vậy đối với những người đã quen thuộc , tất cả mọi người vì bọn họ cao hứng. Thái Hư chân nhân tỉ mỉ kiểm tra thân thể cho Phượng Thương, cuối cùng cười vuốt vuốt chòm râu, “Vong tình trên người ngươi đã trừ đi rồi, sau này không bao giờ … bị độc nhiễu loạn!”

Nghe nói như thế, Phượng Thương đứng lên, chân thành khom người trước Thái Hư chân nhân: “Đa tạ lão nhân gia!”

“Muốn cám ơn, hẳn là ta! Làm phiền nha đầu này, bệnh hơn mười năm của Bồng Lai đảo chúng ta được trị khỏi, hẳn là ta cảm tạ các ngươi!”

Thái Hư chân nhân biết, Phượng Thương trị hết bệnh, cũng chính là điều bọn họ muốn. Mặc dù trong khoảng thời gian ngắn chung đụng, Thái Hư chân nhân rất có hảo cảm với Mộ Dung Thất Thất , rất muốn giữ bọn họ ở chỗ này chơi thêm một thời gian ngắn, nhưng mà Mộ Dung Thất Thất sắp sinh rồi, hơn nữa hài tử trên người có cổ tử , bọn họ còn muốn mang hài tử đi Nam Phượng quốc, cho nên mặc dù Thái Hư chân nhân không muốn cũng không có cách nào giữ bọn họ lại.

Nghỉ ngơi một ngày, Phượng Thương cùng Mộ Dung Thất Thất chào từ biệt Thái Hư chân nhân.

Cư cân trên đảo biết được nữ thần y muốn đi, rối rít đến miếu Nữ Oa cảm tạ Mộ Dung Thất Thất, sau lại từ trong nhà lấy ra các loại thức ăn, chuẩn bị nước ngọt cho bọn họ.

Lên thuyền, Mộ Dung Thất Thất mới phát hiện Già Lam đã ở trên thuyền, trong lòng có chút kinh ngạc.”Già Lam, ngươi không ở lại Bồng Lai đảo sao?”

“Ta muốn đưa các ngươi trở lại đại lục! Người cầm lái chỉ ghé qua một lần, không biết như thế nào đi tới, cần phải có người dẫn dắt mới được.”

Già Lam nói như vậy, Mộ Dung Thất Thất gật đầu. Thuyền lớn rời đi Bồng Lai đảo, Mộ Dung Thất Thất phất tay với những cư dân trên đảo, tới khi thuyền lớn đi xa, mọi người mới lưu luyến không rời.

Trên đường trở về, tay Phượng Thương không còn có xuất hiện tình trạng run rẩy, Tấn Mặc kiểm tra cho Phượng Thương , ngạc nhiên phát hiện tàn độc của cổ độc lưu lại trên người Phượng Thương cũng đã biến mất, tin tức này khiến cho Mộ Dung Thất Thất cùng Phượng Thương hết sức cao hứng.

Vốn tưởng rằng phải đến Nam Phượng nhờ Tộc trưởng Cổ tộc giải quyết di chứng của cổ độc trên người Phượng Thương, không nghĩ tới nước Vong đã giải quyết nốt tàn độc còn lại, đối với Phượng Thương, đây thật đúng là tin tốt.

Thuyền lớn vẫn đi tới một tháng mới đến đại lục. Trên đường đã trải qua mấy lần bão lớn, may mà có Già Lam mới tránh thoát.

Thuyền lớn cuối cùng dừng ở cảng Đông Lỗ quốc, bỏ neo xuống, đám người Phượng Thương mới vừa lên bờ, thì binh lính tiến lên: “Là Nhiếp chính vương cùng Trấn quốc công chúa sao? !”

Binh lính mặc quân phục Bắc Chu quốc, vừa thấy Phượng Thương, lập tức quỳ xuống hành lễ: “Cung nghênh Nhiếp chính vương! Cung nghênh Trấn quốc công chúa!”

Không đầy một lát, Nạp Lan Tín chạy tới, nhìn thấy Phượng Thương, Nạp Lan Tín kích động không được, lập tức lạy ở trước mặt Phượng Thương, “Vương gia, ngài trở lại!”

“Đứng lên đi!” Thấy Nạp Lan Tín như vậy, Phượng Thương tự nhiên biết Nạp Lan Tín đích thị đã đoạt được Đông Lỗ quốc, không hổ là người hắn nhìn trúng.

Nhìn thấy bộ dáng Mộ Dung Thất Thất, Nạp Lan Tín hiển nhiên có chút “bị dọa”, thường thấy Mộ Dung Thất Thất bộ dáng yểu điệu, hiện tại thành như vậy, có chút không có quen.

Phượng Thương cùng Mộ Dung Thất Thất được nghênh vào cửa sông, Nạp Lan Tín liền báo lại hiện trạng Đông Lỗ quốc. Hiện tại, trên đại lục đã không có Đông Lỗ quốc cùng Tây Kỳ quốc, chỉ còn lại có hai nước Bắc Chu, Nam Phượng.

Nghe được Minh Nguyệt Thịnh đoạt được Tây Kỳ, Long Trạch Cảnh Thiên bỏ thành mà chạy , Mộ Dung Thất Thất nở nụ cười, “Không nghĩ tới Minh Nguyệt Thịnh cũng là nhân vật nguy hiểm! Vậy Thượng Quan Vô Kị đâu?”

Nghe Mộ Dung Thất Thất nhắc tới Thượng Quan Vô Kị, Nạp Lan Tín đáng tiếc thở dài, “Thượng Quan Vô Kị tự vẫn ——”

“Cái gì?” Cái kết quả này thật sự là ngoài dự đoán củaMộ Dung Thất Thất, nàng làm sao cũng không nghĩ tới Thượng Quan Vô Kị tự vẫn.”Tại sao có thể như vậy?”

“Thượng Quan Vô Kị thua ở trong tay Đại tướng quân, Đại tướng quân muốn Thượng Quan Vô Kị quy thuận, nhưng là khi Tây Kỳ mất nước Thượng Quan Vô Kị tự sát. Hắn nói không có thể thủ hộ Tây Kỳ, thẹn với liệt tổ liệt tông. . . . . .”

Lời của Nạp Lan Tín khiến cho Mộ Dung Thất Thất trầm mặc lại. Vừa nghĩ tới ban đầu đến Bắc Chu quốc, Thượng Quan Vô Kị trên đường cẩn thận chiếu cố, còn từng muốn mang nàng đi, thiếu niên đơn thuần, nhiệt huyết, thế nhưng lại bỏ mạng chỉ vì hai chữ “trung thành”, hắn sao lại ngốc như vậy chứ!

Tâm tình Mộ Dung Thất Thất không tốt, ai cũng có thể nhìn ra. Nạp Lan Tín nhỏ giọng lui ra, Phượng Thương đi tới phía sau Mộ Dung Thất Thất, bàn tay to từ sau, ôm nàng.

“Có phải đau lòng cho Thượng Quan tướng quân?”

“Ừ!” Mộ Dung Thất Thất đàng hoàng gật gật đầu. Nàng xem Thượng Quan Vô Kị làmbằng hữu, mặc dù Tây Kỳ quốc cùng Bắc Chu quốc có lập trường bất đồng, khiến cho bọn họ phải đứng ở phía đối lập, nhưng nàng chưa từng nghĩ tới kết quả như thế.

Tại sao hắn lại dùng phương thức như thế để kết thúc tánh mạng của mình chứ? Hắn rõ ràng còn có thể có nhiều hơn lựa chọn! Hắn thật là khờ!

“Khanh Khanh, mỗi người đều có lựa chọn của mình, tỷ như hắn sẽ chọn trung thành, tỷ như Long Trạch Cảnh Thiên sẽ chọn chạy trốn. . . . . .” Phượng Thương cũng không có bởi vì Mộ Dung Thất Thất thương tiếc Thượng Quan Vô Kị mà ghen, ý nghĩ của nàng, hắn như thế nào không biết đây! Nàng xem Thượng Quan Vô Kị cho là bằng hữu, hiện tại mất đi người bạn này, Mộ Dung Thất Thất khổ sở là thường tình.

Chẳng qua là, Phượng Thương so sánh với Mộ Dung Thất Thất lý trí hơn, càng thêm hiểu nội tâm Thượng Quan Vô Kị. Người nam nhân kia, lựa chọn tự vẫn kết thúc tính mạng mình, sợ rằng một nửa là vì theo Tây Kỳ quốc, một nửa khác, là bởi vì không chiếm được nữ nhân yêu mến, cho nên nội tâm đã sớm khô khốc, đã sớm đợi một cơ hội giải thoát!

Bởi vì Mộ Dung Thất Thất sắp chín tháng, đến gần ngày sinh dự tính, cho nên bọn họ cũng không có dừng lại, chẳng qua chỉ nghỉ ngơi hai ngày, lập tức chạy tới Yên Kinh- kinh đô của Bắc Chu quốc. Già Lam không theo Mộ Dung Thất Thất cùng đến Yên kinh, ngược lại hướng bọn họ nói lời từ biệt, lên thuyền trở về Bồng Lai đảo.

Trên đường, Phượng Thương có chút khẩn trương, Tấn Mặc cùng hắn nói một chút chuyện khi sản phụ lâm bồn, vốn muốn cho Phượng Thương có lòng chuẩn bị, không nghĩ tới chẳng qua là chứng “khó sanh” lại dọa Phượng Thương , hắn sợ Mộ Dung Thất Thất gặp tình huống”khó sanh” , lo lắng hơn đường xá xóc nảy, Mộ Dung Thất Thất sẽ sinh con ngay trên đường, cho nên cho ngựa đi chậm, hết thảy lấy đều đặt an nguy của Mộ Dung Thất Thất lên hàng đầu.

Trong khoảng thời gian này, Mộ Dung Thất Thất máy thai đặc biệt lợi nhiều, mặc dù xe ngựa đã chuẩn bị vô cùng tốt, nhưng quá mức trầm trọng , khiến cho nàng buổi tối không cách nào ngủ yên, chỉ có thể ban ngày nghỉ ngơi một chút lại một chút, sau lại sẽ bị máy thai náo tỉnh.

Thấy Mộ Dung Thất Thất chịu đựng như vậy, Phượng Thương đau lòng đến không chịu nổi, hận không thể như vậy thay nàng.

## 126. Chương 133 : Sinh Bảo Bảo

Chờ đến thành Yên kinh, đã là tháng mười hai, trời đông giá rét, bốn phía một mảnh tuyết trắng. Cũng may người trong cúng biết Phượng Thương cùng Mộ Dung Thất Thất trở lại, đã sớm cho người đem vật sưởi ấm qua, cộng thêm Phượng Thương tỉ mỉ che chở, còn có trong bụng bảo bối biết điều, Mộ Dung Thất Thất cũng không phải chịu quá nhiều khổ.

Chờ đến Yên kinh thành, trở lại nhiếp chính vương phủ, Phượng Tà, Hoàn Nhan Minh Nguyệt đã sớm đợi đã lâu. Vừa nghe nói Phượng Thương cùng Mộ Dung Thất Thất đến, hai người vội vàng ra ngoài.

“Cha, nương ——” Mộ Dung Thất Thất vừa xuống xe ngựa, đã bị thấy được Phượng Tà cùng Hoàn Nhan Minh Nguyệt, hướng hai người hành lễ, lại bị Hoàn Nhan Minh Nguyệt ngăn cản, tiến lên đỡ lấy nàn:.”Để cho nương xem một chút!” Cẩn thận kiểm tra Mộ Dung Thất Thất từ trên xuống dưới, xác định khẳng định nàng cũng không ốm, ngược lại nở nang rất nhiều, Hoàn Nhan Minh Nguyệt cao hứng cười ra tiếng.

“Cha con biết các con muốn trở về, sáng sớm đã đến đứng chờ rồi!” Liếc nhìn Phượng Tà đứng cạnh đang không biết nói gì, Hoàn Nhan Minh Nguyệt thay hắn đem những lo lắng kia nói ra.

“Cám ơn cha, cám ơn nương! Để cho hai người lo lắng!”

Mộ Dung Thất Thất cười ngọt ngào , cảm giác có người nhà thật tốt, bất luận người ở chỗ nào, đều có cha mẹ nhớ thương, đây là lần đầu tiên nàng cảm nhận được cảm giác này. Giờ phút này, trong lòng Mộ Dung Thất Thất tràn đầy hạnh phúc, đi tới thế giới, có người yêu cùng người nhà, đây là loại hy vọng xa vời mà kiếp trước nàng chưa từng dám ước mơ.

Trong cung, hoàng thái hậu Đông Phương Lam nghe nói Mộ Dung Thất Thất cùng Phượng Thương trở lại, liền dẫn Hoàn Nhan Kiệt cùng đến Nhiếp Chính Vương phủ.

“Bà ngoại! Trời lạnh như thế, người làm sao tới rồi? Ta đang định ngày mai tới thăm người đây!” Thấy Đông Phương Lam đi ra ngoài thăm mình giữa trời đông, Mộ Dung Thất Thất có chút băn khoăn.

“Đừng đừng, ngươi bây giờ thân thể nặng, không thể động, nên để bà đến thăm!”

Đông Phương Lam nhìn chằm chằm vào Mộ Dung Thất Thất, nhìn thật lâu” “Bụng đầy, đích thị là một tiểu tử mạnh khỏe!” Đợi lâu như vậy, thì ra là Đông Phương Lam nói đúng cái này, khiến mọi người chung quanh nở nụ cười.

“Cô cô sắp sinh tiểu đệ đệ sao? Thật tốt quá!” Hoàn Nhan Kiệt hồi lâu không thấy Mộ Dung Thất Thất, lần này Mộ Dung Thất Thất trở lại, mang theo rất nhiều lễ vật, đặc biệt là ốc biển trắng, khiến cho hắn yêu thích không buông tay. Bây giờ nghe Đông Phương Lam nói, Mộ Dung Thất Thất hoài thai nam, Hoàn Nhan Kiệt cao hứng sắp nhảy lên.

“Nếu như cô cô sinh một tên tiểu đệ đệ, trẫm nhất định sẽ bảo vệ hắn thật tốt! Không để cho bất luận kẻ nào khi dễ hắn!”

Lúc nói lời này, trên khuôn mặt ngây thơ của Hoàn Nhan Kiệt, rõ ràng hiện ra bộ dáng người lớn, phảng phất đây là một câu hứa hẹn, nói ra, chính là chuyện cả đời.

Thấy bộ dáng của Hoàn Nhan Kiệt, Mộ Dung Thất Thất đưa tay vuốt ve lên mặt hắn, “Nếu như cô cô sinh ra tiểu đệ đệ, thì Kiệt nhi có bằng hữu rồi! Tiểu đệ đệ cũng sẽ bảo vệ Kiệt nhi !”

Một bên Đông Phương Lam thấy Mộ Dung Thất Thất hứa hẹn như vậy, khẽ gật đầu. Mà Hoàn Nhan Minh Nguyệt cùng Phượng Tà nghe lời của nữ nhi, đều nhìn nhau cười một tiếng.

Ngày sinh của Mộ Dung Thất Thất dự tính là vào tháng tám, nhưng dù đến thời gian, bảo bối trong bụng tựa hồ vẫn chưa có ý định ra ngoài gặp người, từ đầu đến cuối vẫn không thấy dấu hiệu sinh.

Tình huống như thế, Mộ Dung Thất Thất không thèm để ý, ngược lại Phượng Thương có chút khẩn cấp.

“Tại sao lại như vậy chứ? Đã đến ngày sinh trong dự tính rồi?” Phượng Thương có chút khẩn cấp mà nghĩ muốn biết hài tử của hắn và Mộ Dung Thất Thất rốt cuộc là cái bộ dáng gì. Hiện tại qua dự tính ngày sinh chừng mấy ngày, một chút động tĩnh cũng không có, khiến lão cha như hắn có chút không đợi nổi.

“Cục cưng, ngươi đang ở đấy làm cái gì vậy? Tại sao còn không ra đây!” Phượng Thương dán tai lên trên bụng Mộ Dung Thất Thất, cùng bảo bối của hắn nói chuyện với nhau. Hắn bộ dáng gấp gáp như vậy rơi vào trong mắt Tô Mi cùng Tố Nguyệt, hai người ở bên cạnh”hì hì ” cười, ngay cả Hoàn Nhan Minh Nguyệt cùng Phượng Tà, cũng bị Phượng Thương chọc cười.

“Thương, chàng hay là trước thử nghĩ tên cho hài tử đi!”

Mộ Dung Thất Thất đang ăn táo, tay nhỏ bé vuốt ve bụng.

Mấy ngày qua, dân chúng cả kinh thành đều đã thầm đoán tên cho hài tử trong bụng Mộ Dung Thất Thất. Mặc dù lúc trước, khi Mộ Dung Thất Thất gả cho Phượng Thương, hôn sự không được tiến hành, nhưng sau khi thân phận Phượng Thương sửa đổi, tất cả mọi người hiểu bọn họ vốn không có cùng huyết thống, sau lại cũng là nhận định họ là một đôi tình lữ.

Huống chi, không có Phượng Thương cùng Mộ Dung Thất Thất, Đông lỗ làm sao có thể quy phục Bắc Chu quốc, không có Phượng Tà, Tây kỳ tiến công làm sao sẽ bị đánh bại. Phượng gia, trở thành dòng họ tôn quý nhất Bắc Chu quốc, vô luận là theo phương diện nào, công lao của Phượng gia cũng không thể xóa nhòa .

Các sòng bạc trong Yên kinh thành, đã sớm mở đánh cuộc, đánh cuộc hài tử của Phượng Thương cùng Mộ Dung Thất Thất rốt cuộc là nam hài hay là nữ hài, tất cả quan viên cùng với hơn phân nửa dân chúng, đều đánh cuộc ở sòng bạc.

Câu”cái bụng đầy sinh nam oa” của Đông Phương Lam, không biết được người nào tung ra, khiến mọi người chạy theo như vịt, đều cược Mộ Dung Thất Thất sinh nam oa. Khi tin tức này truyền tới trong tai Mộ Dung Thất Thất cùng Phượng Thương, đây đối với vợ chồng rất ăn ý phái người đi đánh cuộc , tiền đặt ở nữ nhi.

“Thương, nếu là thật sinh nhi tử, vậy sẽ phải bồi thường nặng rồi! Lần này thế nhưng ta có thể thua gần như chắc a!”

Gần kỳ sinh, thân thể Mộ Dung Thất Thất càng lúc càng nặng, hiện tại cả người đều dựa vào ở trong ngực Phượng Thương, đặt hết sức nặng lên trên người hắn, “Ta mặc kệ! Nếu là thật sinh nhi tử, muốn chàng bồi thường tiền cho ta!”

“Được được tốt! Ta bồi cho nàng! Người của ta cũng là của nàng, huống chi những vật ngoại thân kia!” Thấy kiều thê làm nũng như vậy, Phượng Thương nghịch nghịch vài sợi tóc sau tai Mộ Dung Thất Thất: “Nếu là nhi tử, ta liền ném hắn cho Minh Nguyệt Thịnh! Ta đây không cần nhi tử đâu!”

“Tại sao?”

Phượng Thương không thích nhi tử, khiến cho Mộ Dung Thất Thất rất là kinh ngạc, người cổ đại không phải đều có ý thức nối dõi tông đường, không nghĩ tới việc để nhi tử kéo dài hương khói sao? Phượng Thương làm sao có thể không thích nhi tử a!

“Sinh nam tử, liền có thêm một nam nhân đoạt nàng với ta, có chỗ nào tốt đâu?”

Lúc nói lời này, Phượng Thương rõ ràng có một loại ghen tức nồng đậm ẩn bên trong. Đơn giản bởi vì trong lúc vô tình hắn nghe được Mộ Dung Thất Thất nói chuyện phiếm cùng Tô Mi, Tố Nguyệt, nàng nói nhất định phải sinh nhi tử, như vậy thì sẽ có hai nam nhân yêu mình, thật tốt! Nếu sinh nữ nhi, nữ nhi là tình nhân kiếp trước của phụ thân, nàng mới không muốn sinh tiểu tình địch đâu!

Lời này mặc dù chỉ là Mộ Dung Thất Thất thuận miệng vừa nói, lại bị Phượng Thương nhớ kỹ. Dựa theo lời nói của Mộ Dung Thất Thất, sinh nam hài, chẳng phải chính là tiểu tình nhân kiếp trước của nàng? Nghĩ đến đây , Phượng Thương đã cảm thấy bộ ngực có chút chua xót, vô cùng khó chịu.

Lúc trước Mộ Dung Thất Thất đã đề cập với hắn chuyện nàng đã đáp ứng Minh Nguyệt Thịnh, đề hài tử sinh ra nhận hắn làm cha nuôi, cộng thêm việc trên người đứa nhỏ này có cổ, cần giải độc, cho nên Phượng Thương tính toán, vạn nhất sinh ra nhi tử, lập tức ném cho Minh Nguyệt Thịnh, để cho hắn ôm trở về Nam Phượng quốc, ngàn vạn lần không nên trở lại quấy rầy thế giới của hai người Phượng Thương cùng Mộ Dung Thất Thất.

Trong lời của Phượng Thương, Mộ Dung Thất Thất nghe được mùi vị khác .

Trong miệng”chậc chậc” hai tiếng, Mộ Dung Thất Thất đưa tay nắm cằm Phượng Thương, “Không biết xấu hổ, ghen cùng hài tử!”

Bị Mộ Dung Thất Thất “chê cười”, Phượng Thương cảm thấy một trận khó xử, đang lúc ấy thì, Nạp Lan Tín tới đây, nói có việc với Phượng Thương, Phượng Thương theo hắn đi thư phòng.

Đưa mắt nhìn hai người kia rời đi, Mộ Dung Thất Thất nhìn về phía Tô Mi, “Không biết có phải bên Hoàn Nhan Khang có tin tức hay không ——”

Nghe được tên “Hoàn Nhan Khang”, Tô Mi đỏ mặt một trận.

Mặc dù Tô Mi không nói chuyện, nhưng Mộ Dung Thất Thất biết, Tô Mi cũng nhớ Hoàn Nhan Khang. Đông Lỗ quốc cùng Tây kỳ thủ đô thuận lợi trở thành lịch sử, Nữ Chân tộc ở phương bắc lại đặc biệt ngoan cố, một mực kiên trì chống cự lại.

Nghe nói, trưởng binh lần này của Nữ Chân Tộc quả nhiên là Cổ Lệ cùng đệ đệ Quách Ba. Tỷ đệ hai người này hết sức dũng mãnh, cộng thêm dưới tay tướng mạnh không có binh hèn, cho nên mặc dù ở Đông Lỗ quốc cùng Tây kỳ quốcdiệt vong, bọn họ còn đang đau khổ tránh né, để cho Hoàn Nhan Khang cùng Như Ý thật là nhức đầu.

“Không biết, lễ mừng năm mới nay A Khang có thể trở lại hay không ——”

Tô Mi đang nghĩ tới Hoàn Nhan Khang, Nạp Lan Tín trong thư phòng, mang cho Phượng Thương một tin tức khiếp sợ.

“Ngươi nói cái gì? Lặp lại lần nữa?”

“Vương gia, Cổ Lệ giảng hòa, giảng hòa chỉ có một điều kiện, chính là Bắc Chu cùng Nữ Chân tộc đám hỏi, nàng muốn gả cho ngươi, đệ đệ của nàng Quách Ba, muốn kết hôn với Vương Phi. . . . . .”

“Thối lắm!” Phượng Thương vốn luôn ôn nhã khi nghe lời này, trực tiếp mở miệng nói lời thô tục.

“Tiêu Dao Vương cũng nói như vậy!” Phượng Thương phản ứng, Nạp Lan Tín đắc ý lường trước, “Bất quá, Cổ Lệ nói, nếu như Bắc Chu quốc không đáp ứng yêu cầu này, chính là Bắc Chu quốc không có thành ý, Nữ Chân tộc của bọn họ cho dù chỉ còn người cuối cùng, cũng sẽ hăng hái chiến đấu.”

“Vậy hãy để cho bọn họ hăng hái chiến đấu đi !” Tâm tình Phượng Thương vốn đang rất tốt, nghe Nạp Lan Tín nhắc tới Cổ Lệ , lập tức trở nên hỏng bét. Cái gì, thế nhưng dám nhớ thương Mộ Dung Thất Thất của hắn? Muốn chết sao?

Phượng Thương để cho Nạp Lan Tín đến trước, ghé vào lỗ tai hắn nói thầm mấy câu:”Sai người ta đi làm đi!”

“Dạ!” Nạp Lan Tín khẽ mỉm cười. Cổ Lệ cùng Quách Ba quả nhiên muốn chết, hiện tại Vương gia rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng.

Chờ Phượng Thương trở về phòng, Mộ Dung Thất Thất đang bị hài tử trong bụng hành hạ lợi hại, làm cho nàng khó chịu không thôi.

“Như thế nào? Có nặng lắm không? Ta đi tìm Tấn Mặc!”

Phượng Thương muốn đi, lại bị Mộ Dung Thất Thất bắt được ống tay áo, “Không có chuyện gì, đến thời điểm muốn sinh thì như vậy!”

Thấy Mộ Dung Thất Thất liên tục cau mày, Phượng Thương đặt tay lên trên bụng của nàng, lớn tiếng quát lớn: “Con nghe kỹ cho ta! Dám hành hạ mẹ con nữa, ra ngoài cha sẽ đánh mông con! Nghe thấy không ?”

Cũng không biết có phải lời này của Phượng Thương thật có tác dụng hay không, máy thai tạm thời dừng lại, Mộ Dung Thất Thất hít một hơi sâu, hô lên: “Chàng dọa con như vậy, chỉ sợ con lại càng không nguyện ý đi ra!”

“Nếu là con lại khi dễ nàng nữa, ta thật có thể đánh hắn !”

Thấy Phượng Thương thương yêu Mộ Dung Thất Thất như vậy, Hoàn Nhan Minh Nguyệt cùng Phượng Tà cũng là thả tâm, mặc dù nói con cháu tự có con cháu phúc, nhưng là bọn họ chỉ có duy nhất một nữ nhi là Mộ Dung Thất Thất, mười năm trước cũng không có cơ hội chiếu cố Mộ Dung Thất Thất, lần này nàng sanh con, hai người vì chuyện này loay hoay không ngừng.

Trong cung gửi đnế Nhiếp Chính Vương phủ không biết bao nhiêu lễ vật, Hoàn Nhan Minh Nguyệt cũng vì tiểu hài tử làm rất nhiều y phục xinh đẹp, áo bông …, Phượng Tà thì tin rằng đó là cháu trai, tự mình làm ngựa gỗ, kiếm gỗ, đao gỗ, giống như muốn bồi dưỡng cháu mình thành một Chiến thần mới. (TC: bái phục Phượng Tà =)))

Ngày lại ngày trôi qua, Mộ Dung Thất Thất như cũ không có dấu hiệu muốn sinh, lúc đầu mọi người còn lo lắng, hiện tại dần tập thành thói quen như vậy, dứt khoát chuẩn bị xong hết thảy, từ từ chờ Mộ Dung Thất Thất sinh. Hoàn Nhan Kiệt cứ cách hai ngày sẽ tới thăm Mộ Dung Thất Thất một lúc, nói chuyện phiếm cùng nhan, bất quá phần lớn thời gian, đều thành nói chuyện với cái bụng của Mộ Dung Thất Thất, mỗi lần ra về đều hết sức lưu luyến, không muốn rời đi.

Đến gần cuối năm, ngày sinh dự tính của Mộ Dung Thất Thất đã qua hơn phân nửa tháng, hài tử vẫn không chịu đi ra ngoài, bà mẹ như nàng cũng không gấp gáp nữa.

Ngày ấy, tuyết rơi, Phượng Thương hạ triều trở lại, Mộ Dung Thất Thất rõ ràng cảm giác được tâm tình của hắn rất tốt, lập tức quấn lấy hắn để hỏi cho bằng được là chuyện gì.

“Nàng đoán ——” thay y phục, Phượng Thương ôm Mộ Dung Thất Thất.

“Có phải phương bắc truyền đến tin thắng? Có phải chúng ta thắng?”

Lời của Mộ Dung Thất Thất, khiến cho Phượng Thương cười, điểm cái mũi của nàng, “Thông minh! Khanh Khanh hiện tại thật biến thành con giun trong bụng ta rồi!”

“Thật? Thật thắng? Vậy có phải hay không sau này cũng không cần đánh giặc rồi? A Khang lúc nào trở lại a? Thật tốt quá! Thật tốt quá!” Vừa nghe nói chuyện ở phương Bắc được giải quyết, Mộ Dung Thất Thất cao hứng được không được, trong đó phần lớn là cao hứng thay Tô Mi. Hoàn Nhan Khang trở lại, vừa lúc tổ chức lễ cưới cho bọn họ!

“Nữ Chân tộc đấu tranh nội bộ, Quách Ba bị giết tại chỗ, Cổ Lệ trọng thương chạy trốn. Không có hai người này, Nữ Chân tộc giống như năm bè bảy mảng, các đại Bộ Lạc tự lập là vua, bọn hắn bây giờ mình đều bận rộn bể đầu sứt trán, nơi nào có thời gian nhất trí đối ngoại đây!”

Lúc nói lời này, khóe miệg Phượng Thương nhêhcs lên một chút.”Trước hết để cho bọn họ tự giết lẫn nhau, chúng ta ở giữa làm ngư ông đắc lợi! Vừa lúc gần đến cuối năm, cũng có thể để cho các tướng sĩ nghỉ ngơi !”

Mộ Dung Thất Thất không quên nụ cười trên khóe miệng Phượng Thương. Thấy vậy, Mộ Dung Thất Thất ôm cánh tay, như có điều suy nghĩ nhìn Phượng Thương, “Thương, chuyện làm sao nhanh kết thúc như vậy? Ta cảm thấy trong lời của chàng như còn gì đó? Có phải chàng đã động tay động chân gì hay không?”

Mộ Dung Thất Thất thông minh như vậy, khiến cho Phượng Thương không yêu không được, nữ nhân này, giảo hoạt như hồ ly, hắn không nói gì, nàng lại có thể đoán được việc hắn làm: “Ta bất quá là xúi giục một số người, dạy bọn họ làm một ít chuyện. Bất quá, ta rất tốt , không có thu phí dạy bảo, còn phái người trợ giúp bọn họ, nếu không lấy năng lực của bọn họ, làm sao có thể một lần đánh gục Quách Ba đây!”

Nghe Phượng Thương nói như vậy, Mộ Dung Thất Thất bừng tỉnh đại ngộ, “Chàng có phải đã phái người Phật Sinh Môn đi?”

“Ừ!” Phượng Thương gật đầu, Mộ Dung Thất Thất thở phào nhẹ nhỏm, “Bất kể thế nào nói, chuyện kết thúc, phiền toái cũng không có, chúng ta có thể trải qua năm mới vui vẻ!”

Thời điểm Tô Mi nghe Mộ Dung Thất Thất nói Hoàn Nhan Khang đang trên đường trở lại, tâm tình kích động có chút không biết làm sao, đến khi tiếng cười của Tố Nguyệt truyền tới trong tai, nàng mới thanh tỉnh lại.

“Muốn gặp Tiêu Dao Vương sao, hẳn ngươi cao hứng không chịu được!” Tố Nguyệt ở một bên trêu ghẹo, khiến ặt Tô Mi đỏ như tôm luộc.

Chẳng qua là, Tô Mi cũng không phải người “dễ khi dễ” , thấy Tố Nguyệt chê cười mình, nàng cũng trêu lại, “Tố Nguyệt, ngươi đừng có chê cười ta! Mau mau đi sinh hài tử cho Nạp Lan tiên sinh của ngươi đi! Ta thấy hắn rất hâm mộ Vương gia, ngươi cũng gia tăng tốc độ đi a!”

“Đồ chết bầm kia! Ngươi nói cái gì đó!” Quả nhiên, lúc này đổi lại Tố Nguyệt đỏ mặt.

Thấy bộ dáng hạnh phúc của Tô Mi cùng Tố Nguyệt, Mộ Dung Thất Thất vô cùng thỏa mãn. Người , theo đuổi là không chính là hạnh phúc bình an cùng vui vẻ sao! Những thứ này, bọn ta đã có!

Vốn là mọi người chờ Mộ Dung Thất Thất sinh, chờ thật lâu cũng không có nghe được động tĩnh, sớm đã không kiên nhẫn.

Bất quá, loại chuyện dị thường trong mắt dân chúng, lại mang một ý nghĩa khác. Rất nhiều người đều cho rằng, từ xưa tới nay, chỉ có thánh hiền mới ra đời mới có dị trạng, còn có thánh nhân ở cơ thể mẹ dặm ngây người mười hai tháng mới mới ra đời, cho nên trong mắt bách tính, thai nhi trong bụng Mộ Dung Thất Thất ắt không tầm thường. Còn có người nói hài tử trong bụng Mộ Dung Thất Thất không phải là người phàm, mà là người trên trời hóa thành.

Tóm lại, đủ loại thuyết pháp truyền tới trong tai Mộ Dung Thất Thất, làm cho nàng có chút dở khóc dở cười. Không phải là qua dự tính ngày sinh một tháng sao, làm sao đến những người này trong miệng, lại thay đổi hết chứ!

Năm mới càng ngày càng gần, dựa theo lệ cũ, năm mới phải trải qua trong cung, cho nên Mộ Dung Thất Thất được Phượng Thương cẩn thận hộ tống vào Trường Thu Cung. Bữa cơm tất niên năm nay, vô cùng náo nhiệt, mặc dù Hoàn Nhan Kiệt còn nhỏ, không có hoàng hậu cùng phi tần, trên yến hội thiếu nữ nhân cùng mùi vị son phấn, nhưng là đây mới thực sự là lễ mừng năm mới của người một nhà.

“Minh Nguyệt Thịnh bệ hạ Nam Phượng Quốc đến!” Cơm tất niên còn chưa động, đã có người tới bẩm báo Đông Phương Lam, Minh Nguyệt Thịnh tới.Nghe tin tức này, Đông Phương Lam lập tức cho người đi mời Minh Nguyệt Thịnh sang.

“Ha ha, tới sớm không bằng tới đúng dịp a! Ta đến đây ngay đúng lễ tất niên! Không biết có ai hoan nghênh ta không đây?”

Minh Nguyệt Thịnh như cũ là một thân tử bào, đầu tóc thả tùy ý, đi theo bên cạnh hắn là Cổ Quân Uyển.

“Hoan nghênh, hoan nghênh!” Đông Phương Lam có ấn tượng vô cùng tốt đối với Minh Nguyệt Thịnh, hơn nữa lần này Tây kỳ quốc đánh bất ngờ, làm phiền Minh Nguyệt Thịnh giải vây, Bắc Chu quốc mới có thể ứng đối, đây đều là làm phiền Minh Nguyệt Thịnh.

“Thất Thất, đã lâu không gặp!” Minh Nguyệt Thịnh mỉm cười nhìn Mộ Dung Thất Thất trước mặt, khi nhìn thấy cái bụng của Mộ Dung Thất Thất, trong mắt Minh Nguyệt Thịnh lóe lên một tia trầm buồn, chẳng qua là tốc độ kia còn nhanh hơn tốc độ sao rơi, làm cho người ta bắt không tới.

“Đã lâu không gặp!”

Mộ Dung Thất Thất dịch sang chỗ ngồi bên cạnh: “Không cần khách khí! Chúng ta uống hai chén!”

“Nàng bây giờ như vậy có thể uống rượu sao?” Minh Nguyệt Thịnh thoải mái ngồi xuống, Cổ Quân Uyển đang nhìn Mộ Dung Thất Thất đến ngẩn người cũng ngồi xuống.

“Ta không thể uống, nhưng nam nhân của ta có thể a! Các ngươi phải không say không về!”

Cổ Quân Uyển từ đầu đến cuối luôn nhìn chằm chằm vào Mộ Dung Thất Thất, nàng từng vô số lần tưởng tượng đến dung mạo của thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, Trấn quốc công chúa đại danh đỉnh đỉnh, vẻn vẹn dùng một trăm người, dùng ”không thành kế” để dọa lùi kẻ địch binh -Mộ Dung Thất Thất lại nhỏ nhắn, kiều diễm, mỹ lệ như vậy!

“Vị này là ——” thấy Cổ Quân Uyển nhìn mình như vậy, Mộ Dung Thất Thất thỉnh giáo tên họ của nàng.

“Ta tên là Cổ Quân Uyển! Vương phi có thể gọi ta Tiểu Uyển!” Mộ Dung Thất Thất nói chuyện với mình, Cổ Quân Uyển có loại cảm giác”thụ sủng nhược kinh\*”. Khi biết ‘sự tích” của Mộ Dung Thất Thất, nàng rất bội phục Mộ Dung Thất Thất. Trước kia còn có chút bất mãn với Mộ Dung Thất Thất, hiện tại nhìn thấy bản thân nàng, những thứ thành kiến hoàn toàn biến mất, thay vào đó là muốn cùng thiếu nữ này làm bằng hữu. (\*được sủng ái mà lo sợ; được nhiều người yêu thương vừa mừng lại vừa lo)

“Tiểu Uyển, ngươi khỏe, ta là Mộ Dung Thất Thất! Rất hân hạnh được biết ngươi! Ngươi có thể gọi ta Thất Thất!”

Chẳng qua là nghe tên, Mộ Dung Thất Thất đã đoán được thân phận của Cổ Quân Uyển. Trưởng nữ nhi duy nhất của Tường tộc, từng là hoàng hậu Nam Phượng quốc, hiện tại Hoàng thái hậu.

“Ta cũng rất hân hạnh được biết vương phi!”

Cổ Quân Uyển vốn là chính là nữ nhân tính cách hào sảng, nàng không nhăn nhăn nhó nhó ra vẻ nữ nhân yểu điệu, hiện tại Mộ Dung Thất Thất trực tiếp như vậy, cũng hợp với Cổ Quân Uyển!

Trước khi thấy Mộ Dung Thất Thất, Cổ Quân Uyển còn đang nghi ngờ, đây rốt cuộc là cái dạng nữ nhân gì, có thể khiến Minh Nguyệt Thịnh lặp đi lặp lại nhiều lần phá lệ vì nàng, không tiếc vận dụng binh lực tiêu diệt Tây kỳ quốc vì nàng, hiện tại khi nhìn vào ánh mắt xinh đẹp, trong suốt của Mộ Dung Thất Thất, Cổ Quân Uyển không phải không thừa nhận, ngay cả mình cũng sẽ bị nàng hấp dẫn, huống chi là nam nhân!

Lúc trước, Cổ Quân Uyển vô cùng bất mãn với việc Minh Nguyệt Thịnh ngàn dặm xa xôi chạy tới Bắc Chu quốc để mừng năm mới, cho nên quyết định đi theo hắn đến cùng, cho tới giờ khắc này, Cổ Quân Uyển mới hiểu được tâm tư của Minh Nguyệt Thịnh. Mộ Dung Thất Thất sắp sinh rồi, hắn nhất định là không yên lòng, mới có thể tới đây! Hơn nữa trên người hài tử trong bụng Mộ Dung Thất Thất có cổ độc, lần này đại khái hắn cũng muốn mang hài tử trở về!

“Uy, Minh Nguyệt Thịnh, ánh mắt của ngươi không tệ!” Thừa dịp người không chú ý, Cổ Quân Uyển tiến tới bên tai Minh Nguyệt Thịnh, nhỏ giọng nói một câu.

Nghe những lời này của Cổ Quân Uyển, Minh Nguyệt Thịnh ngừng chén rượu trong tay một lúc, nhìn lại khuôn mặt tươi cười hạnh phúc của Mộ Dụng Thất Thất, Minh Nguyệt Thịnh trực tiếp rót rượu vào trong bụng.

Rượu cay nồng, thật sâu kích thích cổ họng Minh Nguyệt Thịnh. Hắn cho là hắn có thể bình chân như vại, có thể bình tĩnh mà đối diện nàng cùng hạnh phúc của nàng, nhưng nhìn đến nàng, hắn mới phát hiện đó là một loại lừa mình dối người.

Mặc dù, không thể nào quên, nhưng là nàng hạnh phúc, trong lòng hắn cũng là hạnh phúc . . . . . .

“Minh Nguyệt Thịnh, ngươi làm sao vậy?” Thấy Minh Nguyệt Thịnh sững sờ, Cổ Quân uyển lắc lắc cánh tay hắn, “Ngươi làm gì ngẩn người ra thế, Phượng Thương tự mình mời rượu ngươi kìa!”

Bị Cổ Quân Uyển lay lay như vậy, Minh Nguyệt Thịnh mới nhìn đến khuôn mặt tươi cười của Phượng Thương, cùng bầu rượu trong tay hắn.

“Đa tạ!” Lời của Phượng Thương rất ngắn gọn, cũng vô cùng đơn giản, một câu”đa tạ”, đã biểu đạt hết tình nghĩa của nam nhân. Trong câu “đa tạ” của Phượng Thương, bao hàm quá nhiều ý tứ , tỷ như cảm tạ hắn dụng binh đánh Tây kỳ quốc, hóa giải áp lực của Bắc Chu quốc, tỷ như cảm tạ hắn bỏ qua Mộ Dung Thất Thất, không có chặn ngang, tỷ như cảm tạ hắn quan tâm đến hài tử của bọn họ, ba mươi tết, mưa gió, vẫn kiên trình chạy tới, tỷ như rất nhiều. . . . . .

“Không khách khí!” Minh Nguyệt Thịnh tự nhiên hiểu được ý tứ Phượng Thương, nam nhân này, hắn bội phục.”Cạch ——” Minh Nguyệt Thịnh cầm chén rượu nhẹ nhàng mà đụng chén rượu của Phượng Thương: “Là ta phải làm !”

“Ta nói, các ngươi quá không có tâm rồi! Uống rượu cũng không chờ ta!”

Đang lúc tiếng chuông năm mới sắp gõ vang, một thanh âm truyền tới, mọi người vừa nhìn, dĩ nhiên là một thân lôi thôi Hoàn Nhan Khang. Ước chừng là đường đi rất gấp bận rộn, thần thái Hoàn Nhan Khang mỏi mệt , trên người tràn đầy bụi đất, chỉ có cặp mắt kia hữu thần .

“A Khang!” Mộ Dung Thất Thất kêu ra tiếng , không nghĩ tới Hoàn Nhan Khang có thể trở về đúng dịp năm nới. Từ phương bắc tới đây, đường xá xa xôi, hắn nhất định là ngày đêm lên đường, mới có thể chạy tới kịp.

“Biểu tẩu, lúc ta đi ngươi là yểu điệu thục nữ, ta trở lại, ngươi là bà bầu rồi!”

Mặc dù nhìn có chút chật vật, nhưng Hoàn Nhan Khang cũng không có từ bỏ tính bỡn cợt của mình .

“Tiểu tử thối! Rốt cục ngươi đã trở lại! Ngươi không biết Tô Mi chờ ngươi có bao nhiêu sốt ruột!” Có lẽ là có quá nhiều chuyện trối mấy ngày này, khiến cho tâm tình Mộ Dung Thất Thất rất tốt, nàng đứng lên, đi tới trước mặt Hoàn Nhan Khang, đôi bàn tay trắng như phấn đặt ở trên bả vai Hoàn Nhan Khang, “Ngươi nếu không trở lại, ta đây phải đem Tô Mi gả cho người khác!”

“Wow, biểu tẩu, không nên hãm hại người như vậy a! Tô Mi là tân nương của ta!”

Hoàn Nhan Khang” wow wow” kêu to lên, Đông Phương Lam cười đến không được, “Cũng đã là Vương gia rồi, còn nghịch ngợm như vậy! Nhanh tắm rửa rồi trở lại, người một nhà chúng ta đoàn viên đón năm mới!”

“Dạ! Hoàng tổ mẫu!”

Hoàn Nhan Khang rửa sạch dấu vết của mỏi mệt rồi đến yến hội, mới phát hiện tất cả mọi người đang chờ hắn. Đến lúc Hoàn Nhan Khang ngồi vào chỗ của mình, Đông Phương Lam hài lòng gật đầu, trịnh trọng địa tuyên bố, “Gia yến bắt đầu ——”

“Đông đông đông ——” nơi xa, tiêng chuông năm mới gõ vang, tất cả mọi người nâng chén vừa nói chúc phúc lời nói, ngoài cửa sổ, pháo hoa rực rỡ phóng lên bầu trời đêm màu xanh sẫm, hết sức tươi đẹp.

“Tiểu cô cô!” Hoàn Nhan Kiệt thích Mộ Dung Thất Thất, riêng chạy đến bêcn cạnh Mộ Dung Thất Thất kéo nàng ngồi, “Tiểu cô cô, tiểu đệ đệ tại sao còn không ra a?”

Nghe Hoàn Nhan Kiệt lời nói, Hoàn Nhan Khang ở một bên mở ra cười giỡn, “Hoàng thượng, hắn đang đợi ngươi a! Ngươi chỉ cần nói một tiếng “tiểu đệ đệ đi ra ngoài chơi với ta”, cục cưng trong bụng biểu tẩusẽ đi ra!”

“Thật sao?” Hoàn Nhan Kiệt dù sao chỉ có sáu bảy tuổi, rất dễ dàng tin Hoàn Nhan Khang:”Tiểu đệ đệ, đi ra ngoài chơi với ta! Ta có rất nhiều rất nhiều đồ chơi, sẽ chia cho ngươi!”

Không biết có phải hay không lời này nổi lên tác dụng, bụng Mộ Dung Thất Thất đột nhiên lên cơn đau. (TC: như thần =.=)

“Ai nha!” Mộ Dung Thất Thất nắm chặt tay Phượng Thương kêu một tiếng, thanh âm khác lạ, ở nơi này cơm tối lộ ra vẻ vô cùng khác lại. Vốn là chuyện trò vui vẻ, mọi người nghe thanh âm này, ngừng lại.

“Sao, Khanh Khanh?” Phượng Thương nắm tay Mộ Dung Thất Thất, nhìn vẻ mặt thống khổ của nàng, Phượng Thương trong lòng cả kinh, “Có phảimuốn sinh?”

“Ta… ta không biết a ——” cảm giác được phía dưới có cổ nóng hầm hập đi ra ngoài, Mộ Dung Thất Thất lúc này mới gật đầu, “Ta vỡ nước ối, ta, ta muốn sinh!”

“Ai nha, muốn sinh!”

“Cái gì? Muốn sinh? !”

“Mau, mau, công chúa muốn sinh!”

“Người, nhanh đi chuẩn bị! Nhanh lên một chút!”

Trong lúc nhất thời, trên đại điện trở thành một mảnh hỗn loạn. Cái tin tức đột nhiên tới, để cho vốn là bữa cơm tối náo nhiệt trở thành hoảng loạn. Đông Phương Lam vội vàng an bài người chuẩn bị, Hoàn Nhan Minh Nguyệt đi nhanh đến bên cạnh Mộ Dung Thất Thất, Phượng Thương không kịp đợi, dứt khoát bế Mộ Dung Thất Thất lên, trực tiếp xông ra ngoài.

“Chuyện không liên quan đến ta a! Thật không liên quan tới ta a!”

Hoàn Nhan Khang cảm nhận được ánh mắt mọi người nhìn mình có chút kỳ quái, vội vàng kêu lên, “Ta chính là nói giỡn, không nghĩ tới có thể như vậy!”

“Tiêu Dao Vương hà tất lo lắng!” Minh Nguyệt Thịnh bàn tay to vỗ trên bả vai Hoàn Nhan Khang, “Điều này nói rõ đứa bé này cùng ngươi hữu duyên! Ngươi trở lại, hắn khẩn cấp muốn gặp mặt ngươi!”

Mặc dù Minh Nguyệt Thịnh nói như vậy, nhưng là Hoàn Nhan Khang rõ ràng thấy được hắn hàm răng trắng của hắn, khiến cho Hoàn Nhan Khang không nhịn được rùng mình một cái.

Ngoài cung, trong vương phủ, vốn đã chuẩn bị đầy đủ cho lần sinh sản này của Mộ Dung Thất Thất. Nhưng là ai cũng không nghĩ tới Tiểu chủ tử sẽ ở thời điểm năm mới đi ra ngoài, chờ xe ngựa xông về tới lúc, hai lão nhân Phượng Tề cùng Phượng Ngọc kia cũng có chút luống cuống tay chân.

“Vương gia, người ở bên ngoài chờ, Vương Phi không có việc gì !” Phượng Ngọc ngăn Phượng Thương ở ngoài Thính Tùng Lâu.

## 127. Chương 134 : Sinh Bảo Bảo ( Hạ )

Phượng Thương bị Phượng Ngọc ngăn lại, Hoàn Nhan Minh Nguyệt, Tô Mi, Tố Nguyệt đi vào Thính Tùng Lâu.

“Yên tâm đi, Thất Thất không có việc gì ! Nữ nhân sinh sản rất vất vả, bất quá lúc trước hài tử nghe lời như vậy, lần này cũng sẽ không khiến mẫu thân quá vất vả!” Đông Phương Lam nhìn thấy vẻ rốt ruột của Phượng Thương, nhẹ giọng an ủi Phượng Thương.

“Đúng a! Biểu ca, biểu tẩu cát nhân thiên tướng\*, không có chuyện gì! Huynh yên tâm đi!” (\*người hiền sẽ được trời phù hộ)

Hoàn Nhan Khang vừa dứt lại, liền phát hiện một đống ánh mắt quét ngang tới đây, sát khí mười phần, “dọa” hắn sút chút nữa thất hồn lạc phách: “Chuyện không liên quan đến ta, thật không liên quan đến ta a!”

Trong tất cả mọi người, người duy nhất hưng phấn chính là Hoàn Nhan Kiệt:“Nãi nãi, ta vừa mở miệng, tiểu đệ đệ liền đòi ra, ta có phải là miệng vàng lời ngọc\* hay không?” (\*lời của vua chúa, ý là lời vua đã nói ra thì không thể rút lại, ắt sẽ được thực hiện, Tiều Kiệt lại nghĩ là nó nói gì thì chắc chắn sẽ thành sự thật=)))

Lời nói ngây thơ của Hoàn Nhan Kiệt giải vây cho Hoàn Nhan Khang, cũng làm cho bầu không khí hơi thả lỏng xuống một chút.

Trong phòng, Mộ Dung Thất Thất nằm trên giường lớn, những sợi tóc trước trán ướt thành một mảnh, dán sát vào da đầu của nàng. Hiện tại chỉ mới là giai đoạn dạ con co rút, từng đợt đau đớn truyền đến từ dưới thân, Mộ Dung Thất Thất cắn chặt hàm răng, không để ình kêu lên tiếng , thấy nữ nhi như vậy, Hoàn Nhan Minh Nguyệt tránh sang một bên, gạt lệ.

“Hô hô, đút ta ăn chút đồ!” Một trận đau đớn đi qua, Mộ Dung Thất Thất để cho Tô Mi lấy trứng gà đã nấu chín ra, đút nàng ăn hai phần. Mộ Dung Thất Thất biết, đây chỉ là bắt đầu, thời gian chân chính phải hao tổn khí lực, còn ở phía sau.

Thời gian từng giây từng phút đi qua, ngoài phòng, trái tim mọi người thót lên tới cổ họng, Phượng Thương bày ra khuôn mặt nghiêm túc từ trước tới nay chưa hề có, từ lúc Mộ Dung Thất Thất vào phòng đến bây giờ, hắn vẫn ngậm chặt miệng, một câu cũng không nói, bộ dáng kia, muốn nhiều dọa người có nhiều dọa người, phảng phất người sanh con không phải là Mộ Dung Thất Thất, mà là hắn.

“Ta thấy các ngươi không cần thiết căng thẳng như vậy, biểu tẩu ở bên trong chịu đựng cơn đau, nếu chúng ta khẩn trương, chẳng phải sẽ gây áp lực lên biểu tẩu?”

Hoàn Nhan Khang nói mặc dù có chút gượng ép, nhưng là chỉ cần là có lợi với Mộ Dung Thất Thất , Phượng Thương đều thử thực hiện.Nghe hắn nói như vậy, Phượng Thương thoáng nhẹ nhàng thở ra, không hề đứng đó nữa, mà ngồi trên ghế, chẳng qua là hàn khí trên người nhất thời nửa khắc vẫn không cách nào tiêu giảm.

“Cái kia, Minh Nguyệt Thịnh, gần sang năm mới, ngươi chạy tới Bắc Chu quốc làm cái gì? Mặc kệ quốc gia của ngươi sao?”

Hoàn Nhan Khang muốn cho không khí bớt căng thẳng hơn, cho nên tìm đề tài. Chẳng qua trạng thái của Minh Nguyệt Thịnh so với Phượng Thương thì cũng không khá hơn bao nhiêu, hắn chau mày, nhìn chằm chằm vào Thính Tùng Lâu, ánh mắt kia dường như muốn chọc một lỗ thủng trên cửa sổ đằng ấy.

Thấy Minh Nguyệt Thịnh không tiếp lời, Hoàn Nhan Khang có chút lúng túng, Cổ Quân Uyển lúc ấy lại giúp Minh Nguyệt Thịnh trả lời Hoàn Nhan Khang:”Hắn a, cái gì cũng ném hết cho cha ta! Thật giống như nhà chúng ta thiếu nợ hắn ấy!”

“Ngươi là?” Hoàn Nhan Khang lúc này mới phát hiện bên cạnh nhiều thêm một mỹ nữ.

“Ta tên là Cổ Quân Uyển!” Cổ Quân Uyển thoải mái giới thiệu mình, Hoàn Nhan Khang sửng sốt: “Ngươi chính là Hoàng thái hậu Nam Phượng quốc ? Vậy ngươi chẳng phải là mẫu hậu của Minh Nguyệt Thịnh sao? Trời ạ, ngươi quả thực chính là Hoàng thái hậu trẻ tuổi, xinh đẹp nhất!”

Lời của Hoàn Nhan Khang chọc Cố Quân Uyển cười: “Ngươi cũng thật thú vị”

“Quá khen!” Hoàn Nhan Khang chắp tay, đang chuẩn bị mở miệng, ánh mắt giết người của Minh Nguyệt Thịnh nhìn sang đây, khiến cho Hoàn Nhan Khang rùng mình một cái.

“Được được được, cái gì ta cũng không nói! Ta câm miệng!”

Hoàn Nhan Khang biết, mọi người đều đổ chuyện phát sinh trong bữa cơm tất niên lên đầu hắn, điều này làm cho Hoàn Nhan Khang vô cùng ủy khuất. Bất quá vừa nghĩ tới lời Minh Nguyệt Thịnh nói, đứa cháu này có duyên với mình, tâm tình Hoàn Nhan Khang khá hơn nhiều.

“Thất Thất, nếu đau thì kêu ra đi!” Trong phòng, Hoàn Nhan Minh Nguyệt cẩn thận dùng khăn lông ấm áp lau mồ hôi trên trán Mộ Dung Thất Thất:, “Hay là, ta lấy đồ cho con cắn?”

“Cho con khăn lông, để cho con cắn!” Mộ Dung Thất Thất mở miệng to, thở dốc, hai tay nắm chặt vải trắng treo từ trên nóc. Nàng đã sớm nghe nói sanh con rất đau, không nghĩ tới loại đau đớn này quả thực là thường nhân khó có thể tưởng tượng . Xem ra, chuyện con đến, mẹ đi, quả nhiên cũng có thể có thật .

“Tiểu thư!” Tố Nguyệt cầm khăn lông, đưa cho Mộ Dung Thất Thất. Mộ Dung Thất Thất một ngụm cắn lấy khăn lông, tựa hồ cảm giác đỡ hơn khá nhiều.

Thấy Mộ Dung Thất Thất như vậy, Hoàn Nhan Minh Nguyệt biết nàng là sợ mình kêu ra tiếng, khiến cho những người ngoài kia, đặc biệt là Phượng Thương đau lòng, cho nên dù cắn khăn lông, cũng không kêu một tiếng.

Đứa con ngốc—— Hoàn Nhan Minh Nguyệt cũng không nói lên lời, chỉ có thể lặng yên giúp nữ nhi lau mồ hôi, làm những chuyện trong khả năng của mình.

Bà đỡ đã sắp xếp xong rồi, nước nóng, khăn lông trắng, toàn bộ chuẩn bị xong, tất cả mọi người đang chờ thời khắc mấu chốt tới.

“Làm sao một chút tiếng vang cũng không có?” Ngoài phòng, Phượng Tà qua lại đi tới, thỉnh thoảng nhìn về phía trong.Thời điểm Hoàn Nhan Minh Nguyệt sinh Mộ Dung Thất Thất hắn không được chứng kiến, hiện tại cuối cùng chứng kiến được cảnh nữ nhi sinh ngoại tôn, nhưng sự an tĩnh bên trong thật sự không được bình thường! Chẳng lẽ, không đau sao?

Phượng Tà nói như vậy, những người khác cũng đã nhận ra khác thường, đúng lúc Tô Mi đi ra ngoài, Hoàn Nhan Khang lập tức gọi lại nàng, “Tiểu Mi nhi, tại sao còn không có động tĩnh a?”

Tô Mi đang đau lòng thay Mộ Dung Thất Thất, lúc này nhìn thấy Hoàn Nhan Khang, nghĩ đến hắn giựt giây tiểu hoàng đế nói câu nói kia, lập tức xụ mặt xuống: “Nữ nhân sanh con, ngươi cho rằng là cái gì a! Tiểu thư cắn khăn lông ở trong! Ngươi nghĩ tiểu thư có thanh âm gì phát ra ngoài?”

Bỏ lại câu nói tàn nhẫn này, Tô Mi cũng không quay lại mà thẳng bước đi, Hoàn Nhan Khang có chút quẫn bách đứng tại chỗ, cười cũng không được, khóc cũng không xong.

“Nàng đang lo lắng Mộ Dung Thất Thất, không phải cố ý nhằm vào ngươi! Ngươi yên tâm đi!” Cổ Quân Uyển thấy Hoàn Nhan Khang như vậy, vội vàng ở bên cạnh an ủi hắn.

“Ta biết ——”

Mặc dù ngoài miệng nói như vậy, Hoàn Nhan Khang hay hận không được tát chính mình hai cái. Tô Mi nói Mộ Dung Thất Thất cắn khăn lông, nhất định là đau đến không nói được, nhưng lại không muốn làm cho người chờ ở ngoài lo lắng, mới có thể như vậy. Trước khi bị mọi người “oán trách”, Hoàn Nhan Khang chủ động mang danh “ác nhân”, ngồi xổm một bên, lặng im, không lên tiếng.

Phượng Thương nghe Tô Mi nói Mộ Dung Thất Thất cắn khăn lông, ngón tay đâm vào trong lòng bàn tay. Chắc chắn hiện tại nàng rất đau, rất đau! Đều do hắn, làm cho nàng mang thai, hiện tại nàng bị hành hạ trong đó, mình nhưng một chút cũng không thể giúp, thật là vô dụng!

Mộ Dung Thất Thất tự nhiên không biết ý nghĩ của Phượng Thương, nàng lúc này bị đau đớn hành hạ suýt không chịu nổi, sanh con thật không phải cực khổ bình thường!

“Vương Phi, ra bốn phần rồi, kiên trì, tiếp tục kiên trì!” Lúc này, bốn bà đỡ đẻ cũng khẩn trương. Mặc dù các nàng là người cực kỳ có kinh nghiệm đỡ đẻ, nhưng lúc này cũng đổ đầy mồ hôi.

Vị này, là một trong những nữ nhân tôn quý nhất Bắc Chu quốc, hôm nay, hoàng thượng, thái hoàng Thái hậu đều ở phía ngoài, Nhiếp Chính vương cũng chờ ở phía ngoài, vạn nhất Mộ Dung Thất Thất nếu có . . . . . . Các nàng phải chịu không đơn giản chỉ là đầu rơi xuống đất.

“Đúng a! Vương Phi, Tiểu thế tử sắp đi ra! Nữa nỗ lực!”

“Ta biết, nhưng mà, mẹ. . . . . . Ta đau quá a!” Khăn lông trong miệng Mộ Dung Thất Thất rơi, nàng rốt cục hô một tiếng: “Đau ” .

“Nương ở chỗ này, Thất Thất đừng sợ a, nương ở nơi này phụng bồi ngươi!” Hoàn Nhan Minh Nguyệt nắm tay Mộ Dung Thất Thất, “Nếu con đau, hãy nắm tay mẹ!”

“Không ——” Mộ Dung Thất Thất rút về tay của mình, như cũ lôi vải trắng. Khí lực nàng có bao nhiêu, nàng rõ ràng nhất, vạn nhất lỡ ngộ thương Hoàn Nhan Minh Nguyệt thì sao bây giờ.

Trong phòng, Mộ Dung Thất Thất như trải qua một thế kỷ, ngoài phòng, ban đêm bị thay thế bởi ban ngày , hôm nay là ngày đầu tiên của năm mới, vạn dặm trời quang, là một ngày đẹp trời.

Đông Phương Lam dẫn Hoàn Nhan Kiệt đi nghỉ ngơi trong chốc lát, sáng sớm, Hoàn Nhan Kiệt tỉnh lại, vừa rửa mặt, ăn điểm tâm xong, lập tức lôi Đông Phương Lam đến Thính Tùng Lâu.

“Tiểu đệ đệ còn chưa có ra sao? Có phải hắn không thích ta? Không muốn cùng ta chơi hay không?” Vừa nghe nói hài tử Mộ Dung Thất Thất còn chưa ra đời, Hoàn Nhan Kiệt nhếch miệng lên, có chút khổ sở.

“Hoàng thượng, tiểu đệ đệ đang cố gắng, tiểu cô cô của cháu cũng đang cố gắng!” Đông Phương Lam nhẹ nhàng vuốt ve đầu Hoàn Nhan Kiệt, “Chúng ta chờ một chút, nói không chừng a, tiểu đệ đệ rất nhanh sẽ đi ra!”

“Ừ!” Nghe nãi nãi nói, Hoàn Nhan Kiệt lúc này mới lộ ra nụ cười ngây thơ .

Từ rạng sáng đến bây giờ, đã qua hơn tám giờ, Phượng Thương cảm giác kiên nhẫn của mình một chút một chút biến mất. Mặc dù cũng không nghe được tiếng kêu Mộ Dung Thất Thất, nhưng Phượng Thương biết, hơn tám giờ, nàng khẳng định không dễ chịu.

“Két ——” cửa mở ra, tỳ nữ bưng chậu đồng được che bởi khăn mặt ra, ở bên trong là nước đã dùng qua, tản mát ra mùi máu, chỉ sợ người thấy, cho nên dùng khăn lông che lại.

“Vương Phi như thế nào? Bên trong thế nào?” Phượng Thương trực tiếp ngăn một tỳ nữ lại hỏi.

Không biết có phải bị khí thế của Phượng Thương dọa sợ hay không, tiểu cô nương này lắp bắp hồi lâu, Phượng Thương rống lên một tiếng, “Nói!” Nàng mới mở miệng.”Thể trạng của Vương phi có chút nhỏ, còn Tiểu thế tử lại có có chút lớn, cho nên, tương đối khó sinh. . . . . .”

“Oanh ——”

Phượng Thương đánh một chưởng vào trên cây cột, trực tiếp đánh cây cột có đường kính to chừng 1 vòng tay trẻ con thành mấy phần.

“Vương gia tha mạng” Tỳ nữ này chỉ là nha đầu mười bốn mười lăm tuổi, hiện tại thấy Phượng Thương nổi dóa, lúc này mềm chân, buông lỏng tay, chậu đồng rơi xuống mặt đất, máu lẫn nước hắt đầy đất.

Phượng Thương thấy những nước máu hồng hồng kia, vẻ mặt lại càng khó coi, mà nha đầu vừa thấy mình gây nên họa lớn, vội vàng quỳ xuống đất dập đầu.”Vương gia tha mạng, nô tỳ không phải cố ý!”

“Không sao, ngươi đi đi!” Đông Phương Lam thấy thế, tiến lên giải vây, “Đi đi, trong nhà vẫn chờ ngươi hỗ trợ!”

“Tạ ơn thái Hoàng Thái hậu! Tạ ơn thái Hoàng Thái hậu!” Tỳ nữ nhặt chậu đồng, bước nhanh vào Thính Tùng lâu, Đông Phương Lam đứng đó an ủi Phượng Thương, “Đừng quá khẩn trương, ngươi như vậy, áp lực của Thất Thất cũng sẽ rất lớn! Thả lỏng một chút, Thất Thất không có việc gì !”

Thật ra thì mới nghe lời vừa rồi của tỳ nữ, Đông Phương Lam cũng rất khẩn trương. Mộ Dung Thất Thất thể trạng không lớn, bồn cốt nhỏ hẹp, nếu là thai nhi quá lớn, chỉ sợ phải chịu khổ một phen.

“Ta có chút lo lắng.”

Phượng Thương run run người, trong lòng bàn tay ứa ra mồ hôi lạnh. Hắn cho tới bây giờ cũng chưa từng khẩn trương như vậy! Mặc dù trước kia bị ốm đau hành hạ, cũng chưa từng sợ hãi hay bối rối như lúc này. Nước máu đã ngưng kết ở trên mặt đất, hồng hồng, kích thích mắt cùng tim của hắn, hắn không cách nào tưởng tượng, chảy nhiều máu như vậy, Mộ Dung Thất Thất sẽ thành bộ dáng gì.

Trong Thính Tùng lâu, Mộ Dung Thất Thất đã sớm nghe được kia tiếng “ầm”, nhờ Tô Mi mới biết được Phượng Thương đang lo lắng, Mộ Dung Thất Thất xin Hoàn Nhan Minh Nguyệt cho Phượng Thương vào.

“Thất Thất, khi nữ nhân sinh con, nam nhân là không thể vào phòng sanh !” Hoàn Nhan Minh Nguyệt dù sao cũng là nữ nhân truyền thống, Mộ Dung Thất Thất yêu cầu Phượng Thương theo vào phòng sinh, làm cho nàng có chút không tiếp nhận được.

“Nương, ta gần như không kiên trì nổi nữa . . . . .” Khuôn mặt Mộ Dung Thất Thất vốn hồng hào, lúc này đã biến thành trắng bệch, nàng “đáng thương” nhìn Hoàn Nhan Minh Nguyệt, dùng thanh âm tiểu nữ làm nũng.

“Công chúa, thời gian kéo dài đối với hài tử rất bất lợi! Bồn cốt công chúa thật sự là quá chật. . . . . .”

Bà đỡ bên cạnh lúc này cũng không có cách, giằng co cả đêm, hiện tại trời sáng, hài tử còn không có động tĩnh muốn ra. Các nàng cũng sợ, sợ có gánh mạng cho nó, mặc dù truyền thống đích xác là nói nam nhân không thể vào phòng sanh, nhưng Mộ Dung Thất Thất không sinh ra tới được, nếu là có Vương gia ở bên người, nhất định sẽ truyền động lực cho nàng.

Bà đỡ nói như vậy, Hoàn Nhan Minh Nguyệt cũng có chút luống cuống, “Mau, nhanh đi mời Vương gia đi vào!”

Tố Nguyệt vội vã đi ra, sau khi hành lễ với Đông Phương Lam, Tố Nguyệt chuyển hướng Phượng Thương, “Cô gia, tiểu thư muốn gặp ngài!”

“Cái gì?” Trong lòng Phượng Thương thoáng “lộp bộp” một phát, cảm giác theo lời Tố Nguyệt cứ như Thất Thất muốn nhắn nhủ lại “di ngôn”, không đợi Tố Nguyệt nói xong, Phượng Thương tựa như một trận gió xông cái ào vào Thính Tùng Lâu.

“Này ——”

Đông Phương Lam chỉ nói một chữ, vươn tay ra, dừng ngay tại chỗ. Được rồi, đến lúc này rồi, còn nghĩ nhiều như vậy làm cái gì đấy! Quan trọng là mẫu tử bình an!

“Khanh Khanh, ta tới rồi!”

Phượng Thương muốn dựa vào gần Mộ Dung Thất Thất, lại bị Tô Mii ngăn cản: “Cô gia, ngài phải vệ sinh trước!”

Phượng Thương vội vàng lau mặt bằng khăn ngâm nước nóng, lúc này mới đi tới bên cạnh Mộ Dung Thất Thất.

“Khanh Khanh. . . . . .” Nhìn thấy Mộ Dung Thất Thất đổ mồ hôi đầy y phục, Phượng Thương đau lòng không được, vừa thấy Hoàn Nhan Minh Nguyệt vẻ mặt mệt mỏi, Phượng Thương vội vàng thế chỗ Hoàn Nhan Minh Nguyệt, để bà sang một bên nghỉ ngơi.

“Thương, lần này chắc chắn chúng ta sẽ thua!” Mộ Dung Thất Thất nhìn thấy Phượng Thương, trong lòng không nỡ lập tức trở nên kiên định .

Buông lỏng vải trắng trong tay, Mộ Dung Thất Thất nắm tay Phượng Thương thật chặt: “Làm sao bây giờ? Đứa nhỏ này như vậy ra, nhất định là bé trai! Chúng ta, chúng ta cược chính là nữ nhi, lần này khẳng định thua thảm!”

Đến lúc này, Mộ Dung Thất Thất vẫn còn có tâm tư nói giỡn, khiến cho Phượng Thương hơi bớt căng thẳng đi một chút. Hắn hôn nhẹ gò má đầy mồ hôi của nàng, nắm tay nàng, tiếp lực lượng cho nàng: “Không sao, lần này thua, lần sau gỡ vốn kiếm trở lại! Rồi hãy nói, tự mình vui vẻ không bằng vui chung, đây không phải là lời nàng thường nói lúc trước sao! Để ọi người đánh cuộc nhận một khoản tiền nhỏ, chẳng phải là tốt hơn!”

“Ha ha, đã biết chàng. . . . . . Sẽ nói như vậy! A ——”

Cơn đau bụng sinh truyền đến, lần này Mộ Dung Thất Thất không chịu đựng như trước nữa, mà kêu ra tiếng .

Cái loại này đau đến mức tận cùng mới có thể phát ra kêu thảm thiết, để cho Hoàn Nhan Khang rùng mình một cái. Thì ra là nữ nhân sanh con khủng bố như vậy? Hoàn Nhan Khang ngó chừng trên nước máu trên mặt đất, vậy sau này Tô Mi cũng sẽ như vậy sao?

Đứng ở bên cạnh Hoàn Nhan Khang là Minh Nguyệt Thịnh, sắc mặt hiện tại cực kỳ xấu. Không thấy nụ cười bỡn cợt thường ngày, cả khuôn mặt Minh Nguyệt Thịnh đều căng cứng. Mộ Dung Thất Thất chịu khổ trong đó, hắn rất muốn phụng bồi nàng, nói cho nàng biết, hết thảy đều có hắn. Nhưng mà, hắn là ai chứ? Phu quân của nàng đã tiến vào, hắn mặc dù lo lắng, cũng chỉ có thể ở chỗ này lo lắng suông.

“Vương Phi, đã thấy đầu Tiểu thế tử rồi, Vương Phi, người tăng thêm lực đi!”

Phượng Thương đi vào, khiến cho bà đỡ chịu áp lực lớn hơn nữa, cũng may Phượng Thương cũng không có gây áp lực cho các nàng, để cho bà đỡ hơi thả tâm, tập trung lực chú ý lên trên người Mộ Dung Thất Thất.

“A di đà Phật, Bồ Tát phù hộ cho Thất Thất! A di đà Phật!” Hoàn Nhan Minh Nguyệt một bên lạy Bồ Tát, cầu thần linh có thể làm cho Mộ Dung Thất Thất bớt đi một chút thống khổ.

“A ——” Mộ Dung Thất Thất lần nữa đau đến kêu ra tiếng , cho tới bây giờ, đau đớn đã đến cực hạn chịu đựng của Mộ Dung Thất Thất, lúc này nàng cũng nữa không kịp trước nghĩ , một tiếng vừa một tiếng kêu lên, dường như muốn thông qua tiếng, tiêu giảm bớt đau đớn

“Thương, đau quá a!” Nước mắt của Mộ Dung Thất Thất không nhịn được tuông trào, Phượng Thương trừ giúp nàng lau mặt, cái gì đều không làm được, chỉ có thể nhìn Mộ Dung Thất Thất đau đến phát run.

“Ta ở chỗ này! Sinh lần này là được rồi, sau này chúng ta sẽ không sinh nữa!” Lúc này Phượng Thương có chút đáng ghét hài tử trong bụng Mộ Dung Thất Thất, thế nhưng hành hạ nàng. Như vậy”Chờ tiểu tử ngu ngốc kia sinh ra, ta sẽ đánh mông nó, dám bắt nạt nàng!”

Lời của Phượng Thương truyền tới trong tai những người khác, khiến cả phòng sinh buồn cười, rồi lại không dám cười thành tiếng, mọi người cuối cùng cũng thấy được một bộ mặt khác của Vương Gia lúc chiều vợ.

“Khỏi. . . . . . chàng, chàng bồi thường tiền thua lại cho ta!”

Mộ Dung Thất Thất cắn răng, dùng sức nắm tay Phượng Thương.

“Ừ ừ được, ta bồi thường cho nàng! Cho nàng hết! Tất cả của ta đều là của nàng!”

Đến lúc này, hai người lại ở chỗ này nói lời tình ý liên tục như vậy làm cho người ta đỏ mặt, từ những tỳ nữ trẻ tuổi đứng ở cửa, đến bà lão lớn tuổi, tất cả đều nghe thấy quá buồn nôn.

Trong phòng, bởi vì đau đớn, Mộ Dung Thất Thất quên mất thời gian, mà ngoài phòng, mọi người nhìn mặt trời dần dần dâng lên, mãi cho đến giữa trưa.

“Chuyện gì xảy ra, làm sao còn không có sinh xong?”. Đông Phương Lam lúc trước còn bình tĩnh một chút nhưng lúc này hoàn toàn nóng nảy, đã qua lâu như vậy, chẳng lẽ là khó sanh? Nếu thật khó sanh, vậy, đây chẳng phải là phiền toái lớn?

“A di đà Phật, Bồ Tát phù hộ!” Đông Phương Lam chuyển động Phật châu trong tay, khấn cầu . Ngàn vạn đừng làm cho Mộ Dung Thất Thất có việc, nhất định phải mẫu tử nình an!

Một bên Hoàn Nhan Kiệt mặc dù không biết Mộ Dung Thất Thất sinh sản mạo hiểm đến cỡ nào, nhưng nhìn đến mọi người đều cau mày, hắn cũng học Đông Phương Lam bộ dạng, bắt đầu khấn cầu, “Bồ Tát phù hộ, nếu như tiểu đệ đệ nhanh đi ra ngoài, ta liền phong hắn là Bình Đông Vương! Còn tặng hắn cung điện thật to!”

Bộ dáng “tiểu đại nhân” của Hoàn Nhan Kiệt khiến cho không khí thoáng thoải mái hơn một chút, Đông Phương Lam sờ sờ đầu Hoàn Nhan Kiệt, lại nhìnThính Tùng Lâu.

Đang lúc mọi người kiên nhẫn sắp hao hết, “Oa oa ——” một tiếng khóc nỉ non phá không ra.

“Sinh. . . . . . Sinh?” Hoàn Nhan Khang ngây ngốc một câu, mọi người mới hiểu được.

“Sinh rồi sinh rồi! Thật tốt quá!” Đông Phương Lam kích động được không được, “Phượng Tà a, chúc mừng ngươi, làm ông ngoại rồi!”

“Tạ ơn. . . . . . Tạ ơn!” Phượng Tà bắt đầu kinh ngạc, sau đó ngớ người, đến hiện tại, mới kích động.”Ta làm ông ngoại rồi! Ta làm ông ngoại rồi!”

Trong nhà, bà đỡ lau người cho tiểu oa nhi, lại bao nó trong khăn bông, đưa cho Phượng Thương, “Chúc mừng Vương gia, chúc mừng Vương Phi, là một vị Tiểu thế tử!”

Phượng Thương cũng không có nhận hài tử, ngược lại là cẩn thận hầu hạ Mộ Dung Thất Thất đổi lại quần áo sạch.

Thấy Phượng Thương như vậy, bà đỡ ôm hài tử tay có chút cứng ngắc, dường như, vị này Vương gia không thích nhi tử? Hay là ——

“Để cho ta!” Hoàn Nhan Minh Nguyệt nhận lấy hài tử, ôm vào trong ngực.”Ơ, lớn lên thật xinh đẹp! Giống như phụ thân vậy!”

Lời của Hoàn Nhan Minh Nguyệt cũng không khiến cho Phượng Thương hứng thú, hiện tại trong lòng, trong mắt hắn cũng chỉ có một mình Mộ Dung Thất Thất. Chịu đau nhiều như vậy mới sinh hạ hài tử, cái vật nhỏ này hành hạ Mộ Dung Thất Thất đến thế, khiến cho hắn có chút ghét nhi tử.

Dưới sự hầu hạ của Phượng Thương, Mộ Dung Thất Thất đổi lại quần áo sạch, Tô Mi cùng Tố Nguyệt dọn sạch giường chiếu, Phượng Thương ôm Mộ Dung Thất Thất, đặt nàng lên trên giường.

“Nương, bế nhi tử đến cho con nhòn.”Khuôn mặt Mộ Dung Thất Thất mặc dù mặt trắng bệch, nhưng rất có tinh thần.

Hoàn Nhan Minh Nguyệt đem đứa trẻ nhẹ nhàng mà đặt ở bên cạnh Mộ Dung Thất Thất, nhưng đến lúc này Phượng Thương vẫn không chịu nhìn hài tử, Hoàn Nhan Minh Nguyệt biết Phượng Thương vì Mộ Dung Thất Thất nên mới giận hài tử, nhịn không được bật cười.

“Làm sao bây giờ! Thất Thất chúng ta liều mạng sinh hạ tới hài tử, người khác thế nhưng không làm gì, cùng không thích! Sớm biết như vậy, Thất Thất sẽ hẳn nên gả cho người khác, tránh cho lúc này sinh hài tử cũng được vui, còn phải nhìn mặt ai đó!”

Lời của Hoàn Nhan Minh Nguyệt rơi vào trong tai Phượng Thương, khiến cho khuôn mặt cứng nhắc của Phượng Thương hơi nới lỏng xuống. Hắn cúi đầu, liếc hài tử một cái thật nhanh, khi thấy ánh mắt nhi tử, tâm Phượng Thương đột nhiên như bị thứ gì mãnh liệt động phải.

“Thương, chàng nhìn, đôi mắt của cục cưng giống chàng y như đúc đây! Thật xinh đẹp a ——” Mộ Dung Thất Thất lôi kéo tay Phượng Thương, để cho hắn dùng ngón tay nhẹ nhàng chạm vào con của bọn họ.

Cảm xúc mềm mại, từ ngón tay truyền đến, khiến cho trong lòng Phượng Thương càng thêm rung động.

“Có phải rất giống chàng hay không?”

“Ừ!” Phượng Thương gật đầu, khóe miệng khẽ cong lên, ngón tay đặt trong bàn tay nhỏ của Tiểu bảo bối mới sinh.

“Ngô ——” Tiểu bảo bảo phát ra nho nhỏ thanh âm, khóe miệng phun bọt khí, ánh mắt màu tím nhìn Phượng Thương, cái miệng nho nhỏ khẽ mở khẽ hợp.

Nhìn nhi tử của mình, Phượng Thương bỗng nhiên có chút hối hận, hối hận rằng mình lúc nãy không nên chán ghét con như vậy. Hắn nhỏ như vậy nằm ở bên cạnh Mộ Dung Thất Thất, không rành thế sự, tay nho nhỏ ôm chặt lấy ngón tay Phượng Thương, hắn ngón tay út thượng truyền tới ấm áp, xuyên thấu qua đầu ngón tay Phượng Thương, truyền lại đến trong lòng Phượng Thương.

Đây hài tử của ta, con trai của ta a. . . . . . Lòng Phượng Thương mềm nhũn, ngón tay nhẹ nhàng mà đụng vào lòng bàn tay của tiểu bảo bảo.

Đột nhiên, “Oa ——” một tiếng, Tiểu bảo bảo sinh khóc lên. Đột nhiên xuất hiện nước mắt, dọa Phượng Thương sợ đến nhảy dựng, vội vàng rút ngón tay về, khẩn trương nhìn Mộ Dung Thất Thất:”Nó, sao nó lại khóc a?” Ý ở ngoài lời nói, ta đây cái gì cũng không làm!

Bộ dáng “ngốc nghếch” của Phượng Thương, chọc cho Mộ Dung Thất Thất cười, Hoàn Nhan Minh Nguyệt ở bên cạnh cũng cười .”Hài tử đói bụng! Cho nên mới khóc!”

Hoàn Nhan Minh Nguyệt tiến lên, đem trẻ mới sinh ôm đặt ở trong ngực Mộ Dung Thất Thất, nhìn hài tử ở trong ngực Mộ Dung Thất Thất chăm chú bú sữa, Phượng Thương rốt cuộc biết nghĩa của hai từ hạnh phúc.

Chờ Tiểu bảo bảo mới sinh ăn no, Hoàn Nhan Minh Nguyệt ôm bảo bảo ra khỏi Thính Tùng Lâu.

“Mau, mau tới để cho ai gia xem một chút!” Khi Đông Phương Lam nhận lấy tiểu bảo bảo, tay có chút run rẩy, chờ thấy được bộ dáng hài tử, Đông Phương Lam nở nụ cười, “Lông mày, ánh mắt giống như Phượng Thương, lỗ mũi cùng miệng giống như Thất Thất! Là một đứa bé trai khỏe mạnh! Đến, để cho ông ngoại hắn ôm!”

Phượng Tà lần đầu tiên ôm đứa trẻ, có chút khẩn trương. Hài tử mới sinh mềm nhũn, Phượng Tà sợ mình khí lực quá lớn, làm chau bị thương, chỉ có thể căng người, vẫn duy trì một tư thế.

“Không phải là như vậy !” Hoàn Nhan Minh Nguyệt điều chỉnh tư thế Phượng Tà “Ôm tiểu hài tử như vậy mới có thể khiến nó thoải mái!”

Một nhóm người vây quanh ở bên cạnh Phượng Tà, đánh giá Tiểu thế tử mới sinh. Hoàn Nhan Kiệt vóc dáng thấp, với không tới, chỉ có thể bắt y phục Hoàn Nhan Khang dùng sức nhảy lên: “Ngũ thúc, cho ta xem tiểu đệ đệ, Ngũ thúc, mau cho ta xem!”

“Được được, nhìn này!” Phượng Tà ngồi chồm hổm xuống, để cho Hoàn Nhan Kiệt nhìn hài tử trong ngực.

“Hoàng thượng, ngươi thật đúng là miệng vàng lời ngọc a! Tiểu đệ đệ chính là nghe nói ngươi muốn sắc phong hắn vì Bình Đông Vương, sợ ngươi đổi ý, mới lập tức ra tới!” Mộ Dung Thất Thất thuận lợi sinh , Hoàn Nhan Khang cũng thở phào nhẹ nhỏm, lúc này cũng bắt đầu trêu ghẹo Hoàn Nhan Kiệt.

Nghe xong Nhan Khang nói như vậy, Hoàn Nhan Kiệt lắc đầu, “Ta là hoàng thượng, một lời nói một gói vàng! Làm sao lại có thể đổi ý! Tiểu đệ đệ mới sẽ không nghĩ như vậy, nhất định là Ngũ thúc gạt ta !”

Lời của Hoàn Nhan Kiệt chọc mọi người “ha ha” cười không ngừng, Hoàn Nhan Khang đùa với Tiểu bảo bảo mới sinh, nhìn về phía Hoàn Nhan Kiệt, “Vậy lời cháu vừa nói đều là thật?”

“Dĩ nhiên! Tiểu đệ đệ là Bắc Chu quốc Bình Đông Vương!”

Trong nhà Phượng Thương cùng Mộ Dung Thất Thất nghe nói nhi tử mình sinh ra liền nhận “thân phận cao quý”, đều nở nụ cười.

Tên hài tử Phượng Thương cùng Mộ Dung Thất Thất đã sớm chuẩn bị xong, Phượng Kiêu. Danh tự này, là Mộ Dung Thất Thất đặt , là muốn cho hài tử trở thành một đời kiêu hùng. Phượng Thương muốn để con đầu mang họ “Phượng” của Mộ Dung Thất Thất. Một là bởi vì hắn yêu Mộ Dung Thất Thất, hai là vì muốn báo đáp công ơn nuôi dưỡng của Phượng Tà cùng Hoàn Nhan Minh Nguyệt .

“Đôi mắt của Tiểu đệ không giống với chúng ta!” Khi Hoàn Nhan Kiệt nhìn thấy Phượng Kiêu mở mắt, thấy đôi mắt khác màu của hắn liền kinh ngạc hô lên. Tiếng kêu của hắn, hấp dẫn sự chú ý của mọi người.

Đã biết thân phận của Phượng Thương, mọi người cũng không cảm thấy kinh ngạc, chỉ có Minh Nguyệt Thịnh cùng Cổ Quân Uyển, nhìn đến cặp kia màu tím ánh mắt sau, có chút giật mình.

“Làm sao, lại có đôi mắt xinh đẹp như vậy!” Cổ Quân Uyển than nhẹ một tiếng, chẳng qua là, cha mẹ đứa nhỏ này đều có màu mắt bình thường, vì sao hài tử có đôi mắt màu tím đây? Nghĩ như vậy, Cổ Quân Uyển nhìn về phía Minh Nguyệt Thịnh, mà Minh Nguyệt Thịnh đang suy nghĩ đến thân phận lúc trước Phượng Thương đã công bố, sữa chữa thành hắn là Long Ngạo Thiên sau, trong lòng nghĩ đến một việc.

Chẳng lẽ, Phượng Thương là hậu duệ Long thị tiền triều? Chỉ có huyết thống Long thị mới mắt màu tím! Mà đôi mắt của hài tử mang màu tím thuần khiết, như vậy Phượng Thương nhất định mang theo huyết thống Long thị thuần khiết.

Cửa phủ Nhiếp chính vương, Phượng Tề chỉ huy người đem chuẩn bị xong pháo bầy đặt được chỉnh tề, đốt toàn bộ. Mà chuyện Trấn Quốc công chúa sinh Tiểu thế tử , không đầy một lát đã truyền khắp cả kinh thành.

Bách tính biết Mộ Dung Thất Thất sinh bé trai, Phượng Thương có nhi tử , rối rít ra đường ăn mừng. Nguyên nhân ăn mừng, một mặt là cảm thấy cao hứng thay Phượng Thương cùng Mộ Dung Thất Thất, ở một phương diện khác, tự nhiên là bởi vì Mộ Dung Thất Thất sinh nhi tử, khiến cho tiền của họ đặt ở sòng bạc thuận lợi tăng lợi nhuận.

Thời đieems Nhiếp chính vương phủ cùng dân chúng khắp kinh thành đều ở cao hứng vui mừng, trong thư phòng Mục Phủ của Mục Thừa tướng, Mục Hoa bày ra khuôn mặt bình tĩnh.

“Biết rồi, sinh ra bé trai, ngươi đi xuống đi!” Mục Hoa phất phất tay, quản gia lui xuống.

Chờ quản gia sau khi đi, dựa vào tường giá sách một ít, bỗng nhiên tới đây, ba người xuất hiện ở trước mặt Mục Hoa. Trong đó một, chính là Tây kỳ quốc từng thái tử, Long Trạch Cảnh Thiên.

“Mộ Dung Thất Thất sinh? Có phải là nhi tử? Vậy Phượng Thương không phải là mừng đến điên cuồng?”

Một nữ nhân đầu đầy tóc tế ngồi ở trên ghế, da nàng ngăm đen, má trái vẽ hình phượng hoàng, trên tóc gắn đầy ngọc thạch cùng hồng mã não. Nếu Phượng Thương ở chỗ này, nhất định có thể nhận ra nữ nhân này là Tháp Cát Cổ Lệ của Nữ Chân tộc. Khóe miệng nàng mang theo nụ cười vừa khinh thường vừa lãnh ngạo, con mắt trái nhìn qua có chút cổ quái, nhìn kỹ, sẽ phát hiện khóe mắt nàng có một vết sẹo thật sâu.

“Có nhi tử, dĩ nhiên cao hứng!” Một bên là một nam nhân khác, ngồi ở bên cạnh Tháp Cát Cổ Lệ, hắn nghiêng thân, một tay chống cằm, tuổi chừng chừng ba mươi tuổi, “Bất quá, chúng ta cũng có thể cao hứng cao hứng, tiền đặt trong sòng bạc, lần này thu lợi gấp đôi! Hẳn là nên cảm tạ cái này Tiểu thế tử!”

“Độ Nhất, ngươi có thể đừng nhắc tới chuyện của đứa nhỏ này được hay không?” Tháp Cát Cổ Lệ nghiêng mặt, nhìn về phía nam nhân, “Ta ghét đứa nhỏ này, ngươi đừng nhắc đến nó!”

“Cổ Lệ, đừng như vậy, ngươi sớm muộn mà đối diện thực tế!” Dựa vào một chút lưng ghế dựa, đung đưa bắp chân.”Phượng Thương có nhi tử, ngươi cũng nên hết hy vọng rồi!”

“Khốn kiếp!”

Cổ Lệ đột nhiên rút ra đao, đặt ở dưới cổ Độ Nhất, ép sát vào cổ họng, “Lời của ta, ngươi không có nghe rõ sao! Không cho nói!”

“Được được được, ta cái gì cũng không nói, ngươi cũng đừng tức giận a!” Độ Nhất cười một tiếng nói xin lỗi, đưa tay đẩy đao trên cổ ra: “Ta biết ngươi không thích, sau này ta không đề cập nữa, có được hay không? Ta nghe ngươi, vẫn không được sao!”

“Hừ!” Thấy Độ Nhất như vậy, Cổ Lệ thu đao.”Chúng ta bây giờ nên làm như thế nào? Đệ đệ của ta không còn, bộ lạc của ta cũng thành năm bè bảy mảng, thù này, ta phải báo!”

“Đúng! Báo thù ta cũng vậy muốn!” Độ Nhất vừa nghe lời này, ngồi thẳng người, “Mẹ kiếp , Phượng Thương thật sự là quá ghê tởm! Ta thiếu chút nữa đã chết ở dưới tay hắn rồi! Cái thù này ta cũng vậy phải báo!”

Độ Nhất giọng điệu cứng rắn nói xong, Cổ Lệ thanh âm lại cao thêm , “Không được đụng tới Phượng Thương, hắn là của ta! Ta không cho ngươi đụng hắn!”

Lúc này, Độ Nhất cũng không có giống như lúc trước như vậy nói chuyện, “Ta nói Cổ Lệ, ngươi sao lại vậy chứ? Phượng Thương là địch nhân chung của chúng ta, làm sao ngươi có thể che chở hắn như vậy!”

“Ta mặc kệ! Phượng Thương là nam nhân ta nhìn trúng, là nam nhân của Tháp Cát Cổ Lệ ta, ta sẽ không để cho bất luận kẻ nào đụng đến một sợi tóc của hắn! Đối nghịch với Phượng Thương, chính là đối nghịch với Cổ Lệ!”

“Đồ điên, đồ điên ——” Độ Nhất xoay đầu: “Nếu không phải Phượng Thương, ba người chúng ta sẽ không rơi vào hoàn cảnh như vậy! Đông Lỗ quốc cùng Tây kỳ quốc sẽ không bị diệt, đệ đệ ngươi, bộ lạc của ngươi cũng sẽ không gặp gỡ chuyện như vậy, Phượng Thương là địch nhân của chúng ta!”

“Độ Nhất, không được đụng tới Phượng Thương! Cho dù ngươi muốn động Phượng Thương, cũng nên ngươi suy nghĩ một chút năng lực của mình. Ngươi, xứng sao? Ngươi có thể ở đáp lại mấy chiêu của Phượng Thương?”

Lời của Cổ Lệ hoàn toàn khiến lửa giận trong lòng Độ Nhất bùng cháy.

## 128. Chương 135 : Bốn Con Chuột Thối!

“Tháp Cát Cổ Lệ , nếu như ngươi nhất quyết che chở Phượng Thương như vậy, ta rất khó tin rằng ngươi một lòng với chúng ta! Chuyện hợp tác khỏi bàn cũng được!” Độ Nhất vừa đứng lên, hung dữ phất tay áo tính toán rời đi, lại bị Mục Hoa ngăn lại.

Với tư cách là Thừa tướng Bắc Chu quốc, Mục Hoa đã ngây người trên vị trí này một thời gian rất lâu rồi, lúc này hắn cười giống như một tên cáo già, trong cặp mắt khôn khéo thỉnh thoảng hiện lên chút âm u, “Các vị, các ngươi có thể hay không nghe lão phu nói một câu? Nếu tất cả mọi người có cùng chung địch nhân, tại sao không thể nhất trí đối ngoại đây!”

“Tóm lại, Phượng Thương không phải là địch nhân của ta, người ta muốn giết là Hoàn Nhan Khang!”

Tháp Cát Cổ Lệ đổ hết thảy mọi chuyện mà Nữ Chân tộc gặp phải lên trên ngườ Hoàn Nhan Khang, nghe nàng nói như vậy, Độ Nhất “cười nhạo” một tiếng:”Tháp Cát Cổ Lệ , ngươi đây không phải là đang lừa mình dối người sao? Cho dù lần này là Hoàn Nhan Khang sai, như vậy Cát Tang Cốt Hãn- phụ thân của ngươi thì sao chứ?”

“Ngươi câm miệng!” Lời của Độ Nhất kích thích vào sâu thẳm trong tim Tháp Cát Cổ Lệ , thấy hai người bộ dáng “giương cung bạt kiếm” của hai người, Long Trạch Cảnh Thiên trầm mặc thật lâu rốt cục cũng mở miệng: “Các ngươi câm miệng! Giờ này còn cãi nhau, muốn cãi nhau tới khi nào!”

Lời nói của Long Trạch Cảnh Thiên còn có chút uy hiếp đối với Độ Nhất cùng Tháp Cát Cổ Lệ , hai người ngưng đấu võ mồm , nhưng Tháp Cát Cổ Lệ trong miệng lầm bầm một câu: “Nếu như không phải là ngươi liên lạc với chúng ta, bảo Nữ Chân cùng Đông Lỗ xuất binh, chúng ta bây giờ cũng sẽ không như vậy!”

“Bụp ——” không đợi Tháp Cát Cổ Lệ lời nói xong, bàn tay to của Long Trạch Cảnh Thiên giống như một cây kìm lớn, khóa chặt cổ họng của Tháp Cát Cổ Lệ : “Ta có lấy kiếm gác ở trên cổ ngươi, buộc ngươi xuất binh sao? Nếu ngươi nói thêm một câu nhảm nhí nào nữa, có tin là ta giết ngươi hay không?”

Lực tay của Long Trạch Cảnh Thiên rất lớn, không đầy một lát, Tháp Cát Cổ Lệ đã có chút không thở nổi.

“Có….có gan thì ngươi giết bà đây đi!” Mặc dù cổ họng hít thở không thông, khiến cho Tháp Cát Cổ Lệ không cách nào hô hấp, nhưng nàng là không chịu nhận thua, cặp mắt xinh đẹp kia, hung dữ trừng Long Trạch Cảnh Thiên, đáy mắt, còn có một chút ý cười đầy vẻ chế nhạo.

“Ngươi không chiếm được Mộ Dung Thất Thất, cho nên, mới liên hiệp chúng ta, muốn Bắc Chu quốc loạn thành một đoàn, kết quả, lại thành lấy đá đập chân mình, để Minh Nguyệt Thịnh được lợi, ngươi còn có tư cách gì nói ta!”

Tháp Cát Cổ Lệ đánh giá thấp mặt mũi của nam nhân, vốn Long Trạch Cảnh Thiên không muốn giết nàng, sau khi nghe vài câu khiêu khích ấy, bí mật trong lòng bị phơi bày ra ánh sáng, khiến hắn thẹn quá hóa giận, lực trong tay càng thêm tăng mạnh.

“Ngươi….ngươi…”

“Điện hạ bớt giận, điện hạ bớt giận!” Độ Nhất ang ở một bên xem trò vui, thấy Long Trạch Cảnh Thiên thật muốn giết Tháp Cát Cổ Lệ , liền vươn tay ngăn hắn lại: “Điện hạ, hiện tại chúng ta là người cùng thuyền, lời của Cổ Lệ quá mức thẳng thắng, có điều đó chính là tính của nàng, lại nói, thêm người thêm lực, điện hạ nghĩ lại — ”

Chuyện Độ Nhất cầu tình ình thực ngoài ý liệu của Tháp Cát Cổ Lệ .

Nghe hết lời Độ Nhất nói, Long Trạch Cảnh Thiên hung hăng trừng Cổ Lệ, buông tay, lui qua một bên.

“Khụ khụ….” Cổ Lệ lần nữa thở được, không lại tiếp tục khiêu khích Long Trạch Cảnh Thiên, mà ngồi xuống, xoa xoa cái cổ của mình. Tuy nàng chẳng phải loại mềm yếu gì, nhưng lực tay của Long Trạch Cảnh Thiên rất mạnh, siết cổ nàng đến đau. Nếu không phải hiện tại còn chung kẻ địch với Long Trạch Cảnh Thiên, Tháp Cát Cổ Lệ nhất định sẽ tìm cơ hội khiến nam nhân này biến mất.

“Được được được rồi, mọi người rốt cuộc có thể bình tâm tĩnh khí mà ngồi xuống bàn chuyện được rồi!” Mục Hoa tự mình rót trà cho ba người, mình cũng ngồi xuống: “Mặc kệ địch nhân của từng người có khác nhau, nhưng đã ngồi cùng một chỗ, nhất định có chung mục tiêu. Ta thấy, không bằng trước tiên từng người mở lòng mình, nói thẳng điều mình muốn, chúng ta mới có thể tiến hành bước tiếp theo trong kế hoạch!”

Mục Hoa vừa dứt lời, Tháp Cát Cổ Lệ như quên mất nỗi đau nơi cổ, xung phong kêu lên: “Dù sai, không thể động vào Phượng Thương! Hắn là nam nhân ta nhìn trúng, nam nhân của ta, ai cũng không được động!”

“Cổ Lệ, hình như ngươi đã quên, hiện tại nam nhân ngươi coi trọng đã có thê nhi. Ôm kiều thê trong ngực, người ta còn có thể tiếp nhận ngươi sao?”

Độ Nhất lần nữa khinh bỉ nàng, có điều lần này Tháp Cát Cổ Lệ không ra tay với hắn nữa, mà chỉ liếc mắt sang: “Nữ nhân của hắn, tất nhiên phải giết chết! Nhi tử, ta sẽ sinh cho hắn! Không thể để ai khác thay thế!”

Nghe Tháp Cát Cổ Lệ nói xong, Độ Nhất bất đắc dĩ nở nụ cười. Nụ cười bất đắc dĩ kia, tựa hồ biểu hiện ra ý không ủng hộ tình yêu mù quáng của Cổ Lệ. Cho tới bây giờ hắn chưa bao giờ thấy nữ nhân nào lại vì yêu mà bỏ qua thù hận cá nhân, Tháp Cát Cổ Lệ là trường hợp đặc biệt. Chẳng lẽ, sau khi nữ nhân động tình sẽ trở nên ngu ngốc?

“Mộ Dung Thất Thất là người của ta, ai cũng đừng hòng đánh chủ ý lên người nàng!”

Thấy Tháp Cát Cổ Lệ như vậy, Long Trạch Cảnh Thiên cũng mở miệng. Nữ nhân kia, vốn lên là hoàng hậu của hắn, nếu như hắn không viết “Thư từ hôn”, hiện tại nàng đã là vợ của hắn, sinh con dưỡng cái cho hắn, cũng sẽ không phát sinh những biến cố như thế này.

Có đôi khi, bánh xe vận mệnh chỉ lệch đi một chút, qua một thời gian, quay đầu nhìn lại, sẽ phát hiện bởi vì một chút chênh lệch kia, khiến vận mệnh đời người xảy ra biến hóa cực lớn, hai người vốn có đi chung một đường, lại càng lúc càng xa.

Nhưng mà, Long Trạch Cảnh Thiên không cam lòng như vậy, cho nên vẫn còn cố gắng cứu chữa, muốn hắn có thể chiếm được một góc trong sinh mệnh của Mộ Dung Thất Thất, thậm chí thay thế Phượng Thương. Hành động của hắn, rơi vào trong mắt Độ Nhất, y như mộng tưởng của Tháp Cát Cổ Lệ , ngu xuẩn, hơn nữa không chân thực, bất quá Độ Nhất sẽ không nói ra, hắn cười nhàn nhạt, khoanh tay, dựa vào tường.

“Hai ngươi, một người muốn gả cho Phượng Thương, muốn giết Mộ Dung Thất Thất, một người muốn giữ Mộ Dung Thất Thất, xem Phượng Thương là cái đinh trong mắ. Các ngươi như vậy, chúng ta còn liên thủ kiểu gì? Các ngươi náo loạn như vậy, dứt khoát giải tán đi, tự mình làm tất cả!”

Lời này của Độ Nhất khiến cho tất cả mọi người im lặng, Long Trạch Cảnh Thiên cắn răng, Tháp Cát Cổ Lệ hừ nhẹ, chỉ có Mục Hoa, đảo đảo mắt, nghĩ tới một biện pháp: “Ta thấy, nếu mọi người đã bất đồng ý kiến, ta nghĩ ra một biện pháp, không bằng lựa chọn một phương pháp xử lý vẹn cả đôi đường.”

“Biện pháp gì?”

“Không bằng, tách Phượng Thương cùng Mộ Dung Thất Thất ra, mỗi người giữ một bên. Chỉ là, vậy thì phải xem các ngươi có bản lãnh hay không rồi!” Phương pháp Mục Hoa chọn dùng chính là một người đánh một nửa, tuy vụng về, nhưng trước mắt, xem là cái ngốc trong phương pháp này chính là cái thông minh.

Long Trạch Cảnh Thiên cùng Tháp Cát Cổ Lệ đều không mở miệng, Mục Hoa biết rõ chuyện này có hi vọng, tiếp tục nói: “Theo nguồn tin đáng tin cậy, trên người Tiểu thế tử của phủ Nhiếp Chính Vương có cổ độc, là truyền từ bụng mẹ. Các ngươi cũng biết, muốn giải cổ, phải đển Nam Phượng quốc, tìm người Tường tộc mới được. Cho nên, tin chắc không qua bao lâu, Phượng Thương cùng Mộ Dung Thất Thất sẽ đi tới Nam Phượng quốc, đây là cơ hội của các ngươi —-”

Vế sau, Mục Hoa hắn cũng không cần nói, hắn tin nói như vậy đã rõ ràng lắm rồi, ba người trước mắt ắt đã hiểu được ý hắn.

“Tin của Thừa tướng là từ đâu mà ra?” Long Trạch Cảnh Thiên nhìn về phía Mục Hoa, đối với người chủ động theo chân bọn họ, cùng hợp tác, hắn vẫn ôm thái độ hoài nghi.

“Thái tử điện hạ đang hoài nghi lão phu bụng dạ khó lường sao?” Mục Hoa là dạng khôn khéo nào, sao lại không biết ý nghĩ của Long Trạch Cảnh Thiên: “Nếu như lão phu có ý khác, hiện tại các ngươi đã là tù nhân trong đại lao, mà không phải khác quý ở Tướng phủ ta rồi! Sở dĩ lão phu giúp đỡ bọn ngươi, nguyên nhân chỉ có một! Chắc hẳn ba vị cũng biết cháu gái của lão phu- Mục Vũ Điệp nhỉ?”

Mục Hoa chỉ có một đứa cháu gái bảo bối, Mục Vũ Điệp, người từng nổi danh tài nữ ở Bắc Chu quốc. Chuyện này, Long Trạch Cảnh Thiên có nghe nói qua, chỉ là vì sao, khi nhắc đến Mục Vũ Điệp, trong mắt Mục Hoa lại bịt kín một mảnh ẩm ướt?

“Cháu gái lão phu tham gia Tứ quốc tranh bá, sau khi trở về, đầu óc có chút không bình thường, về sau đột nhiên có một tên ăn mày cầm ngọc bội của nàng, nói bọn hắn tự định chung thân, Hoàng thượng chỉ hôn. Đứa cháu gái mà lão phu một mực thương yêu… Vậy mà phải gả ột tên ăn mày!”

Hồi tưởng lại chuyện lúc trước, Mục Hoa tức giận đến run run chòm râu. Cháu gái hắn thương yêu, vậy mà gả ột tên ăn mày, Mục phủ trở thành trò cười của kinh thành, đây là vết nhơ đi theo Mục Hoa cả đời. Thừa tướng một quốc gia, ngay cả hôn sự của cháu gái nhà mình cũng không quyết định được, biết rõ cháu mình bị người khác hãm hại, cũng không tìm ra hung thủ, sao có thể khiến Mục Hoa không hận.

“Sau khi kết hôn một tháng, cháu gái lão phu không chịu nỗi tủi nhục, thắt cổ tự vẫn! Cả đời lão phu, trung lòng vì nước, hiện tại đứa cháu gái duy nhất gặp chuyện như vậy, khiến cho nỗi tức giận trong lòng lão phu sao có thể tiêu?”

“Kia, ngươi tìm ra hung thủ hãm hại cháu gái của ngươi chưa?” Có lẽ bởi đều là nữ nhân, Tháp Cát Cổ Lệ có chút đồng tình xen lẫn hiếu kỳ với chuyện của Mục Vũ Điệp, cộng thêm việc chứng kiến bộ dáng lão già bạc đầu trước mắt, trông thực đáng thương, trong lòng Tháp Cát Cổ Lệ đã có mấy phần tin tưởng những lời này của Mục Hoa.

“Là Hoàn Nhan Liệt! Chính hắn chỉ hôn!” Khi nói đến tên Hoàn Nhan Liệt, hàm răng Mục Hoa nghiến ken két: “Tuy người hãm hại cháu gái lão phu không để lại dấu vết, nhưng lão phu đã đoán ra được là ai…”

“Là ai?” Tháp Cát Cổ Lệ nghiêng mặt, hình xăm bên má trái lộ ra ngoài ánh sáng, trông hết sức khủng bố.

“Ha ha, ngoại trừ Mộ Dung Thất Thất, còn là ai được chứ?” Mục Hoa cười âm lãnh, nhìn về phía Long Trạch Cảnh Thiên: “Vũ Điệp yêu thích Phượng Thương từ thuở nhỏ, một lòng muốn làm tân nương của Phượng Thương, một mực đợi đến năm hai mươi tuổi vẫn không chịu lập gia đình, ắt là đang đợi Phượng Thương! Lão phu suy đi nghĩ lại, chuyện này, ngoài Mộ Dung Thất Thất, không ai khác làm!”

Nghe thấy người Mục Vũ Điệp yêu thích là Phượng Thương, mặt Tháp Cát Cổ Lệ lập tức xịu một đống, nếu không bởi vì nơi này là Bắc Chu quốc, bây giờ nàng đang ở trong Mục phủ, nàng nhất định sẽ cười nhạo Mục Vũ Điệp, đáng đời. Nếu như nàng là Mộ Dung Thất Thất, ắt không chỉ đơn giản như vậy, nhất định sẽ khiến đối phương về chầu Diêm Vương!

Long Trạch Cảnh Thiên không có quá nhiều cảm xúc trước chuyện của Mục Hoa, có điều sau khi nghe hắn nhằm nào Mộ Dung Thất Thất, Long Trạch Cảnh Thiên có chút không chịu được: “Thừa tướng không phải muốn trả thù Mộ Dung Thất Thất đấy chứ? Ngươi có chứng cớ chứng minh nàng làm chuyện đó sao? Có phải, ngươi nghe đồn bậy bạ đâu đó? Chẳng lẽ những năm nay trong triều, Thừa tướng ngài không có địch nhân sap? Nếu có người cố ý vu oan, hãm hại, Thừa tướng chẳng phải đã bị lừa?”

Long Trạch Cảnh Thiên chất vấn, Mục Hoa đương nhiên hiểu ẩn ý bên trong, hắn cười lạnh một tiếng: “Lão phu biết rõ tâm của điện hạ theo Mộ Dung Thất Thất, cho nên chuyện này, lão phu có thể không tiếp tục truy cứu. Nhưng mà, lão phu có một yêu cầu!”

Hóa ra Mục Hoa chạy một vòng, là đợi đến lúc này, biểu cảm của Long Trạch Cảnh Thiên vẫn không thay đổi, trong mắt lại hiện lên gợn sóng: “Ngươi nói—-”

“Đợi sau ba vị thành công, lão phu muốn có một chén canh!”

“Chậc chậc, hóa ra là Thừa tướng có cái ý này à?” Độ Nhất đứng một bên phủi tay: “Quả nhiên là gừng càng già càng cay a! Lượn cả buổi, té ra ngài cũng muốn ăn thịt ah!”

“Độ thiếu hiệp, ai cũng thích ăn thịt, không riêng gì lão phu! Lão phu biết rõ trong lòng ba vị đều ôm chí lớn. Tuy hiện tại Bắc Chu cùng Nam Phượng quốc phát triển an toàn, nhưng chuyện trong thiên hạ, ai biết trước được? Thứ các ngươi muốn, cũng là thứ lão phu muốn. Lão phu giao thiệp rộng tại Bắc Chu quốc, nhận được nhiều tin tức, nhất định sẽ giúp các ngươi một tay. Đến lúc đó, bốn phần thiên hạ, chẳng phải rất đẹp sao?”

“Thừa tướng, ngươi nói cũng đơn giản quá đấy! Bốn phần thiên hạ? Chỉ riêng Phượng Thương cùng Phượng Tà đã khó đối phó, huống chi còn có Minh NguyệtThịnh! Bắc Chu cùng Nam Phượng hiện tại chẳng khác nào huynh đệ, bây giờ chúng ta có cái năng lực gì, có bao nhiêu nhân mã, có thể đối chọi với bọn họ?”

Độ Nhất nói tuột theo lí trí, hắn không sinh ra trong hoàng thất, không được hưởng thụ đãi ngộ dành cho hoàng gia, cũng không giống Long Trạch Cảnh Thiên cùng Tháp Cát Cổ Lệ , ít nhất bọn họ cũng từng cao quý, tuy Tây Kỳ quốc đã trở thành lịch sử, Nữ Chân tộc bị chia rẽ, nhưng chỉ cần bọn họ vẫy tay, vẫn có rất nhiều người ủng hộ họ. Khi họ lần nữa lộ diện, có thể dùng thân phận của mình để chiêu mộ binh mã, dù sao vẫn có người nguyện ý tin phục bọn họ.

Ngược lại, hắn chỉ là một đệ tử của Bồng Lai đảo. Hiện tại Bồng Lai đảo không còn là bùa hộ mệnh của hắn nữa, hắn chỉ có thể dựa vào chính mình. Bốn phần thiên hạ? Có quỷ mới tin! Hắn không có gì, ba người này sẽ cam tâm tình nguyện để lại một phần cho hắn sao?

“Cái này, dễ giải quyết!” Mục Hoa dường như đã sớm biết Độ Nhất sẽ nói như vậy.

“Khi lão phu còn trẻ đã từng đi qua Nam Cương, ở Tường tộc một thời gian. Theo ta được biết, muốn giải cổ độc, phải qua ba cửa ải, lên núi đao, xuống biển lửa, vào đầm rồng. Ba cửa này không dễ dàng như nghe, đặc biệt là cửa thứ ba, trong hố băng lạnh ngàn năm, bắt cá tầm ngàn năm, chớ nói đến việc trong đầm rầm có độc xà thủy quái, người sống xuống dưới lập tức biến thành bộ xương.”

“Hôm nay, hoàng đế Nam Phượng- Minh Nguyệt Thịnh ở ngay trong Yến kinh, nghe nói hắn rất quan tâm đến hài tử của Mộ Dung Thất Thất, cũng rất quan tâm đến Mộ Dung Thất Thất…” Nói đến chỗ này, Mục Hoa nhìn nhìn Long Trạch Cảnh Thiên, cười như mèo vớ được chuột.

“Giải cổ, tất nhiên càng sớm càng tốt. Phượng Thương cùng Mộ Dung Thất Thất nhất định sẽ dẫn hài tử đến Nam Phượng quốc, Minh Nguyệt Thinh ắt hẳn sẽ cùng đi. Các vị đợi Phượng Thương rời khỏi Bắc Chu, không có Phượng Thương thủ hộ, Bắc Chu không người làm chủ, chúng ta có thể thay đổi càn khôn rồi.”

“Về phần Phượng Thương, Mộ Dung Thất Thất cùng Minh Nguyệt Thịnh, nơi tốt nhất để ra tay với bọn họ là đầm rồng ở Tường tộc. Chỉ cần chúng ta cho người mai phục ở đó, ắt không thể không thành công! Đến lúc đó, nên xử trí Phượng Thương cùng Mộ Dung Thất Thất như thế nào, sẽ do điện hạ cùng công chúa quyết định. Về phần Minh Nguyệt Thịnh, tất nhiên là ném vào đầm rồng cho cá ăn rồi!”

Mục Hoa nói đến miệng đắng lưỡi khô, nói đến đây, hắn cảm thấy khát nước, khó nhịn nỗi, liền uống một lúc hai chén nước mới giải trừ khô khốc truyền đến từ cổ họng: “Các vị cảm thấy như thế nào?”

“Ta thấy, cũng không tệ!” Tháp Cát Cổ Lệ nhẹ gật đầu: “Ta không có ý kiến! Các huynh đệ thủ hạ của ta dù không nhiều lắm nhưng đều thân chinh bách chiến. Nếu chuyện thật sự thuận lợi như vậy, ta nguyện ý phối hợp!”

Tháp Cát Cổ Lệ gật đầu, Độ Nhất cũng cười theo: “Ta cũng không có ý kiến! Không biết thái tử điện hạ nghĩ như thế nào.”

Long Trạch Cảnh Thiên đã trầm mặc hồi lâu, cũng nhẹ gật đầu: “Được! Bốn phần thiên hạ, ta đồng ý!”

Trong mắt Long Trạch Cảnh Thiên, hiện tại có hai chuyện quan trọng nhất, một là khôi phục lại Tây Kỳ quốc của hắn, hai là đoạt lại Mộ Dung Thất Thất. Hắn không thèm quản Mộ Dung Thất Thất có bao nhiêu tình nồng mật ý với Phượng Thương, cũng không để ý chuyện Mộ Dung Thất Thất sinh con nối dõi cho Phượng Thương. Đã qua, đã sai, không truy cứu nữa. Duy chỉ có chuyện cần nắm chắc, ngay tại lúc này.

Đầm rồng, tên như nghĩa! Nếu thật có thể đánh gục Minh Nguyệt Thịnh ở đầm rồng, vậy Nam Phượng Quốc cùng Tây Kỳ quốc đều là của hắn rồi…

Nghĩ như vậy, Long Trạch Cảnh Thiên nhìn ba người “hợp tác” với hắn, Tháp Cát Cổ Lệ là thứ nữ, sớm đã bị Long Trạch Cảnh Thiên loại thẳng, nữ nhân mà đòi làm hoàng đế? Đúng là người si nói mộng! Về phần Độ Nhất, bất quá chỉ là một đệ tử nhỏ đến từ Bồng Lai đảo, không có cái gì, còn vọng tưởng muốn một phần giang sơn, tiểu tử này cũng không tự soi mặt mình dưới nước tiểu của hắn ấy. Lại nhìn Mục Hoa, già đến cỡ này, đất vàng đã chặn lên đến cổ họng của lão rồi, còn mơ làm đế vương? Người như lão, xứng sao?

Thiên hạ này, giang sơn này, sẽ là vật trong tay Long Trạch Cảnh Thiên hắn, kể cả mỹ nhân, cũng là của hắn!

Thương nghị xong kế hoạch, Long Trạch Cảnh Thiên, Độ Nhất cùng Tháp Cát Cổ Lệ lần lượt rời từ cửa hông, cửa sau của phủ Thừa tướng. Sau khi chắc chắn bọn họ đã rời đi, Mục Hoa gọi quản gia đến, ghé vào tai hắn, dặn dò một phen, quản gia Mục phủ lập tức ra khỏi tướng phủ, vòng vèo quanh mấy con phố, đến Nam Uyển- nơi giam giữ thái tử Hoàng Nhan Hồng đã bị phế.

Từ khi bị phế truất khỏi ngôi vị thái tử, bị chính phụ thân của mình- Hoàn Nhan Liệt, giam giữ tại đây, Hoàn Nhan Hồng tuy đã mất đi tự do, nhưng mà hết thảy nên có, hắn đều có. Huống chi tốt xấu gì hắn cũng là phụ thân của đương kim hoàng thượng- Hoàn Nhan Kiệt, nên vào lễ mừng năm mới, những thứ được bày biện trong Nam Uyển cũng không hề tầm thường.

“Điện hạ…” Hạ Kính- tâm phúc của Hoàn Nhan Hồng, đi đến bên cạnh hắn, thì thầm vào tai hắn mấy câu.

“Ưm? Mời hắn vào!”

Đám người vừa tiến đến liền cung kính quỳ xuống, dập đầu hành lễ với Hoàn Nhan Hồng: “Nô tài khấu kiến thái tử điện hạ thiên tuế thiên tuế thiên tuế!”

“Đứng lên đi! Ban thưởng ghế ngồi!” Hoàn Nhan Hồng tựa hộ rất hưởng thụ cụm từ “thái tử điện hạ thiên tuế” kia, bộ dáng hiện tại của hắn, một chút cũng không giống như người đang bị nhốt, ngược lại lại xem Nam Uyển này như Đông Cung lúc trước.

“Điện hạ, ta mang đến lời nhắn của Tướng gia.” Quản gia nói ra tin tức, lặp lại toàn bộ những gì Mục Hoa đã nói cho Hoàn Nhan Hồng nghe. Trí nhớ của quản gia kia vô cùng tốt, Mục Hoa chỉ cần nói một lần, hắn có thể một chữ không nhầm mà “lặp lại” lần nữa.

Bởi vì thân phận đặc thù của Hoàn Nhan Hồng, hiện tại bị nhốt tại Nam Uyển, Mục Hoa cân nhắc kĩ lưỡng, quyết định không lựa chọn phương thức liên lạc bằng thư từ, mà mỗi lần như thế đều cho quản gia đến truyền lại lời của mình, mặc dù bị người khác phát hiện, cũng không nắm thóp lão được.

“Không tồi! Không hổ là Thừa tướng!”

Hoàn Nhan Hồng nghe xong chuyện “kết minh” của Mục Hoa cùng ba người Long Trạch Cảnh Thiên, trong mắt đen âm u xen lẫn lo lắng. Từ lúc Hoàn Nhan Liệt thoái vị, Hoàn Nhan Kiệt đăng cơ, hắn đã đoán rằng Phượng Thương đã động tay động chân trong tối. Chỉ là, hắn không ngờ Phượng Thương vậy mà không tự mình làm hoàng đế, ngược lại đề cử con hắn làm hoàng đế.

Phụ hoàng a phụ hoàng, người khôn khéo như vậy, lọt vào tay Phượng Thương, không phải cũng trở thành tù nhân? Hoàn Nhan Hồng đứng lên, đi đến bên cạnh quản gia, phân phó vài câu, quản gia liên tục gật đầu.

“Trở về nói cho Mục Thừa tướng, chờ ta đăng cơ làm Hoàng , nhất định sẽ phong Mục thị gia tộc nhà lão ngồi ngang hàng với Hoàng tộc!”

“Vâng! Vậy nô tài xin trở về!”

Quản gia đi rồi, Hạ Kính đi đến bên cạnh Hoàn Nhan Hồng: “Điện hạ, Mục Hoa có đáng tin?”

“Mặc kệ có tin được hay không. Dòng máu chính thống chảy xuôi trong huyết mạch của Bổn cung, chỉ bằng lão mà muốn hiệu triệu cả nước? Ai sẽ nghe hắn chứ? Mục Hoa là người thông minh, lão biết rõ làm thế nào mới có lợi với lão nhất!”

Quả nhiên, Hoàn Nhan Hồng đoán không sai, khi quản gia một năm một mười truyền lại lời của Hoàn Nhan Hồng cho Mục Hoa, Mục Hoa không nhịn được nhẹ gật đầu.

Thấy lão gia nhà mình như vậy, quản gia có chút buồn bực: “Tướng gia, vì sao ngài không chính mình đăng cơ?”

“A, ta làm hoàng đế?” Mục Hoa lắc đầu: “Không nói đến chuyện ta hiện tại đã bao nhiêu tuổi, ta đây không có huyết mạch hoàng thất, ai sẽ ủng hộ ta? Lại nói, hiện tại ta ngoài cái mạng già này, không có gì cả, có được ngôi vị hoàng đế, trở thành Hoàng thượng rồi sẽ làm cái gì? Điều duy nhất ta muốn, chính là báo thù cho Vũ Điệp! Cả đời này Mục Hoa ta đều sống trong vinh quang, cũng vì chuyện của Vũ Điệp, bị người lừa một lần. Nỗi nhục này, thù này, ta dù có chết, cũng muốn đáp lễ lại!

Mới chỉ ngày đầu năm mới, đã có nhiều chuyện đen tối như vậy phát sinh, có điều đám người trong Nhiếp Chính Vương phủ lại không hề đoán trước được âm mưu sắp xảy ra, trong Vương phủ vì sự có mặt của Tiểu thế tử mà bao phủ bầu không khí vui mừng.

“Tiểu đệ đệ nhả bong bóng với ta!” Hoàn Nhan Kiệt dù sao còn nhỏ tuổi, cho tới giờ cũng chưa tiếp xúc với con nít mới sinh, hôm nay nhìn thấy bộ dáng trắng nõn của Phượng Kiêu, trong lòng hết sức yêu thích. Từ khi Phượng Kiêu sinh ra, hắn vẫn luôn ở cạnh, không chịu cách ra một bước, chứ đừng nói tới chuyện trở về hoàng cung.

“Kiệt nhi rất yêu mến tiểu đệ đệ a!” Thấy Hoàn Nhan Kiệt thân cận cùng Phượng Thương như vậy, Đông Phương Lam âm thầm cao hứng. Cho dù sau này Hoàn Nhan Kiệt sẽ trở thành minh quân hay một vị hoàng đế bình thường, bà luôn hi vọng Hoàn Nhan Kiệt có thể bảo vệ cho hài tử của Phượng Thương cùng Mộ Dung Thất Thất. Lại nói, trong này cũng có chút tư tâm. Trong mắt Đông Phương Lam, Mộ Dung Thất Thất thân với bà hơn Hoàn Nhan Kiệt rất nhiều, bà tất nhiên sẽ thiên vị nàng hơn.

“Ta rất yêu thích tiểu đệ đệ, tiểu đệ đệ cũng rất yêu thích ta!”

Hoàn Nhan Kiệt ngây thơ nói, lần nữa khiến mọi người chung quanh nở nụ cười. Lúc này Tố Nguyệt đi tới: “ Hoàng thượng, Tiểu thế tử buồn ngủ rồi!”

“Ừ!” Mặc dù không nỡ rời xa tiểu đệ đệ, Hoàn Nhan Kiệt vẫn cố gắng kìm nén lòng yêu thích của mình, để Tố Nguyệt ôm Phượng Kiêu đi.

“Bẩm Hoàng thái hậu, Hoàng thượng, sắc trời không còn sớm.” Thanh cô hầu hạ Đông Phương Lam đúng lúc lên tiếng, Đông Phương Lam mới nhận ra sắc trời đã tối, quay đầu lại dặn dò Phượng Tà cùng Hoàn Nhan Minh Nguyệt vài câu, mới dẫn Hoàn Nhan Kiệt còn đang lưu luyến không rời đi khỏi Nhiếp Chính Vương phủ.

“Bà ngoại cùng Kiệt nhi đi rồi à?” Ngủ từ trưa, đến giờ Mộ Dung Thất Thất mới tỉnh lại, mở mắt ra đã nhìn thấy Phượng Thương nghiêng người tựa trên gối, ôn nhu ngắm nhìn Tiểu Phượng Kiêu bên người nàng.

“Khanh Khanh, nàng đã tỉnh? Có còn đau hay không? Có đói bụng không? Muốn ăn cái gì?”

Thấy Mộ Dung Thất Thất tỉnh lại, Phượng Thương hết sức vui mừng. Vừa rồi Mộ Dung Thất Thất ngủ rất say, trong khi ngủ còn nhíu mày, ngẫu nhiên sẽ rên rỉ, khiến Phượng Thương lo lắng có phải là Mộ Dung Thất Thất cònđau hay không, nhưng thấy nàng ngủ ngon như vậy, lại không đành lòng đánh thức nàng, đành phải thủ bên cạnh, một mực chờ Mộ Dung Thất Thất tỉnh lại.

“Đói bụng, muốn ăn sủi cảo.” Mộ Dung Thất Thất đau nhức toàn thân, đặc biệt là cơn đau truyền đến từ dưới người, khiến cho nàng thoáng động một chút, liền đổ mồ hôi ra cả người.

“Được, để ta sai người chuẩn bị! Nàng đừng nhúc nhích!”

Phượng Thương đau lòng, lau sạch mồ hôi trên trán Mộ Dung Thất Thất, tuy Mộ Dung Thất Thất tập võ, xương cốt không tệ, nhưng chuyện nữ nhân sinh sản là chuyện lớn, lần này nàng chịu không biết bao nhiêu đau khổ.

Tô Mi không đầy một lát đã mang sủi cảo tới, ở Bắc Chu, vào lễ mừng năm mới, mọi người sẽ ăn sủi cảo, bởi vì chuyện phát sinh đem qua, Mộ Dung Thất Thất không được ăn sủi cảo trong tiết giao thừa, trong lòng còn buồn buồn, cho nên hiện tại đói bụng, nàng liền đòi ăn sủi cảo đầu tiên, chỉ có ăn hết sủi cảo năm mới, mới có thể hoàn hảo.

“Chậm một chút, coi chừng!” Hiện tại Phượng Thương bày ra bộ quá trượng phu mười phần gương mẫu, chỉ thấy hắn cẩn thận đỡ Mộ Dung Thất Thất từng li từng tý, cột chặt lại nút áo buông thõng của nàng, xếp gối cho nàng tựa, bưng chén lên, múc sủi cảo trong trong đặt bên miệng mình, nhẹ nhàng thổi hơi.

Đôi môi đỏ thẫm của Phượng Thương, thổi lên tầng khói nóng bao phủ trên sủi cảo, nhìn trông có vể cực kỳ diễm lệ, cuốn hút, đợi đến lúc hắn đưa thìa đút Mộ Dung Thất Thất, Mộ Dung Thất Thất vậy mà quên há miệng, nhìn chằm chằm vào đôi môi đỏ mọng của Phượng Thương.

“Khanh Khanh, vi phu đây đẹp đến có thể ăn được sao?” Đến khi khuôn mặt tuấn mỹ của Phượng Thương kề sát, lúc này Mộ Dung Thất Thất mới kịp phản ứng, để tránh khỏi tầm mắt nóng rực của Phượng Thương, Mộ Dung Thất Thất lập tức cúi đầu, ngậm lấy sủi cảo trong suốt: “Ừ, ăn ngon, ăn ngon!”

Vốn muốn hôn nhẹ Mộ Dung Thất Thất, không ngờ lại bị nàng tránh thoát. Lại nhìn miệng Mộ Dung Thất Thất vì cố ngậm sủi cảo, má phúng lên trông hết sức đáng yêu: “Ăn chậm một chút, ở đây còn còn!”

Một chén sủi cảo, hai mươi cái, Mộ Dung Thất Thất không biết vì mình quá đói hay vì sao, mà cả sủi cảo lẫn nước súp, đều ăn hết.

“Thật hạnh phúc!” Mộ Dung Thất Thất thỏa mãn vuốt bụng, cảm thán một câu. Ăn no, mặc ấm, tiền dư, có thể ở cùng người yêu, sinh con dưỡng cái, sống đến bạc đầu, thật sự rất hạnh phúc!

“Khanh Khanh, nàng ăn no rồi, có phải cũng nên thỏa mãn ta?” Ngay từ nãy, Phượng Thương đã muốn hôn Mộ Dung Thất Thất, nhưng bởi vì nàng còn đói, nên hắn phải đút Mộ Dung Thất Thất ăn no bụng trước mới được.

Lúc này, nhìn thấy trên khuôn mặt trắng bạch của Mộ Dung Thất Thất dần có chút huyết sắc, mà đôi môi nhỏ nhắn kia cũng trở nên hồng nhuận, yết hầu Phượng Thương “ọt ọt” một chút, vừa tiến qua định hôn Mộ Dung Thất Thất, không nghĩ tới Phượng Kiêu chắc giữa bọn họ lại “oa oa” khóc lên.

“Ai nha, bảo bảo sao vậy” Mộ Dung Thất Thất vội cúi đầu kiểm tra Phượng Kiêu, khiến cái trán lướt qua môi Phượng Thương.

“Hóa ra là tè dầm rồi!” Mở ra tấm đệm bao, Mộ Dung Thất Thất mới phát hiện Phượng Kiêu đã tè ra đệm, vội vàng bảo Tố Nguyệt cầm một tấm sạch sẽ đến đổi. Mới vừa rồi còn muốn mật mật ngọt ngào hôn Mộ Dung Thất Thất, hiện tại Phượng Thương hoàn toàn bị Mộ Dung Thất Thất ngó lơ một bên. Ngay cả Tố Nguyệt, cũng không nhịn được mở miệng: “Cô gia, phiền ngài tránh một chút, ta muốn thay tả cho tiểu thế tử.”

Tiểu tử thúi này! Sớm không tè, muộn không tè, chọn giờ nào lại chọn ngay lúc này mà tè! Phượng Thương bị ép tránh ra một chút cúi mắt nhìn Phượng Kiêu, điều khiến cho hắn ngoài ý muốn chính là, trong mắt Phượng Kiêu, hắn như nhìn thấy ý cười khi vừa thực hiện xong âm mưu.

Phượng Thương cho rằng mình hoa mắt, dụi dụi một hồi, nhìn lại, Phượng Kiêu đã nhìn về phía khác.

## 129. Chương 136 : Vị Phu Nhân Kỳ Quái

Đến lúc buồn ngủ, Phượng Thương muốn nằm xuống, vừa lên giường, Phượng Kiêu lập tức khóc toáng lên: “Có thể do quá chật không…” Mộ Dung Thất Thất có chút bất đắc dĩ nhìn về phía Phượng Thương, dùng ánh mắt bảo hắn ngủ một mình.

Nhìn cái giường lớn đủ cho bốn người nằm, ánh mắt Phượng Thương nhuốm đầy u oán. Hắn chưa từng nghĩ tới, sinh nhi tử ra, địa vị của hắn trong lòng Mộ Dung Thất Thất sẽ xuống dốc đến vậy, tỷ như hiện tại, hắn phải ngủ một mình ở ngoài, không thể ôm Mộ Dung Thất Thất.

“Khanh Khanh, ta muốn ngủ bên cạnh nàng. Nếu như khuya nàng muốn uống nước, hoặc đói bụng, ta sẽ phụng bồi nàng tốt.”

Đã từng thấy qua nhiều “bộ mặt” của Phượng Thương nhưng đây là lần đầu tiên Mộ Dung Thất Thất thấy Phượng Thương ai oán như một chú cún nhỏ, dùng ánh mắt đáng thương nhìn mình, chăm chăm nhìn nàng, thật khiến người ta không nỡ quyết tâm cự tuyệt bất kỳ yêu cầu nào của hắn.

“Được rồi, chàng ngủ ở đây! Coi chừng, đừng đề lên bảo bảo là được rồi!” Mộ Dung Thất Thất dịch sang một bên, để cho Phượng Thương có đủ chỗ để nằm. Ai ngờ, hắn còn chưa gối đầu xuống, tiểu oa nhi lại khóc lớn lên.

“Ta xem xem—” Mộ Dung Thất Thất mở đệm nhỏ ra, phát hiện lần này Phượng Kiêu ị ra rồi, lại bận rộn một hồi, thẳng đến khuya mới rỗi.

Nhìn thấy bộ dáng mệt mỏi của Mộ Dung Thất Thất, Phượng Thương rất đau lòng, thừa dịp nàng sửa soạn chăn mềnh, Phượng Thương hung hăng trừng mắt nhìn Phượng Kiêu: “Tiểu tử, lại lần nữa khiến nương ngươi chịu khổ, chờ coi!”

“A..” Không nghĩ tới, Phượng Thương “đe dọa” cũng không khiến Phượng Kiêu sợ, ngược lại tiểu tử kia chỉ “a” vài tiếng. Đôi mắt to như hai viên bi long lanh, luôn ngó về hướng mặt Phượng Thương, hắn rầu, Phượng Kiêu lại cười đến thoải mái.

“Xem ra, tình cảm của hai cha con chàng rất tốt nhỉ?”

Mộ Dung Thất Thất thật sự bị quậy đến loạn, có lẽ sợ Phượng Thương ngủ sẽ đè Phượng Kiêu, dứt khoát bảo Phượng Thương ra nằm sau lưng mình, còn nàng lại ôm Phượng Kiêu trong lòng.

“Bảo bảo ngủ ngon! Chồng yêu ngủ ngon!” Bị quậy lâu như vậy Mộ Dung Thất Thất mệt đến không chịu được, vừa nhắm mắt, liền truyền đến tiếng hít thở đều đều.

Phượng Thương vén tóc Mộ Dung Thất Thất ra sau đầu, vừa định hôn lên vành tai của Mộ Dung Thất Thất, Phượng Kiêu mếu môi, một bộ “cha dám hôn, con khóc cho cha xem”, khiến cho Phượng Thương hết sức căm tức.

“Con, không cho phép làm ồn nương!” Phượng Thương nhỏ giọng “hù dọa”. Cũng không biết Phượng Kiêu rốt cuộc có hiểu ý của hắn hay không, trong măt tiểu tử thúi kia thế mà xuất hiện vẻ khiêu khích.

Nếu không phải lo lắng sẽ đánh thức Mộ Dung Thất Thất, Phượng Thương đã sớm ôm Phượng Kiêu quăng lên giường nhỏ rồi. Vốn nghĩ rằng sinh con ra rồi, cảm tình giữa hắn và Mộ Dung Thất Thất sẽ tiến thêm một bước, không nghĩ tới Phượng Kiêu lại trở thành “cục nợ” của hắn, không biết rốt cuộc cái tính này của nó là theo ai mà ra.

Bởi vì không ngủ một đêm, lúc này Phượng Thương cũng rất mệt, chẳng muốn “tranh giành tình nhân” với nhi tử, chỉ nhẹ nhàng ôm Mộ Dung Thất Thất từ phía sau, nhắm mắt ngủ.

Khi Phượng Thương tỉnh lại, là vì hắn ngửi thấy một mùi hương đặc thù, mở mắt ra, mới phát hiện Phượng Kiêu vốn đang được bọc trong nệm nhỏ, chẳng biết khi nào đã tuột ra, mà cánh tay của Phượng Thương lại đang để ngay bên cạnh bắp chân của Phượng Kiêu. Lúc này, một cái gì đó âm ấm, cộng thêm ươn ướt, đang từ từ chảy dọc tay hắn. Phượng Kiêu—— tè!

“Tiểu tử thúi!”

Phát giác ra cái cảm giác ẩm ướt trên tay là từ “kiệt tác” của Phượng Kiêu, Phượng Thương cắn răng, cẩn thận từng ly từng tí, Thất Thất đang ở đằng trước, sợ phá giấc ngủ của nàng, đành nhẹ tay nhẹ chân dịch chuyển tay của nàng, bế Phượng Kiêu lên.

“Con cố ý đúng không, cha đây biết rõ!”

Giọng nói của Phượng Thương rất nhỏ, hắn ôm Phượng Kiêu sang bên cạnh, sau khi rửa sạch nước tiểu trên tay, Phượng Thương đổi tã sạch cùng đệm quấn cho nó, tuy động tác của Phượng Thương có chút ngốc, nhưng cuối cùng hắn vẫn sửa soạn lại cho Phượng Kiêu thật sạch sẽ.

Làm xong những việc này, Phượng Thương mới phát hiện Phượng Kiêu vậy mà hiếm khi lại không rên một tiếng, không khóc cũng không nháo. Chẳng lẽ, nó đổi tính sao? Phượng Thương nhìn Phượng Kiêu, nó đang ngáp một cái, bàn tay nhỏ bé nắm thành nắm tay nhỏ. Phượng Thương vốn còn muốn mắng “tiểu tử thúi”, nhưng sau khi nhìn thấy bộ dạng này của Phượng Kiêu, tim liền mềm nhĩn. Cuối cùng hắn ôm Phượng Kiêu, đặt vào trong lòng Mộ Dung Thất Thất một lần nữa.

Nằm bên người Mộ Dung Thất Thất, Phượng Thương lại ngủ, có điều, hiện tại hắn cũng không dám ngủ sâu nữa, lo rằng Phượng Kiêu lại tè dầm. Tuy trong phòng vô cùng ấm áp, nhưng đệm nhỏ ẩm ướt không tốt cho hài tử, Phượng Thương còn sợ Phượng Kiêu sẽ khóc quấy, cho nên dứt khoát chỉ ngủ bảy phần, tỉnh ba phần.

Quả nhiên, quyết định của Phượng Thương là chính xác. Một đêm, Phượng Kiêu tè bốn lần, Phượng Thương cũng bị hành bốn lần.

Đến hừng đông, sau khi thấy Tô Mi cùng Tố Nguyệt bước vào, Phượng Thương mới nhẹ nhàng thở ra. Xem ra, lần sau phải sinh một tiểu khuê nữ! Nhi tử thật quá khốn nạn rồi! Đứa bé kia như cứ muốn đối nghịch với hắn, cả đêm, hắn cứ đổi tã lại đổi tã a… Đường đường là một vị Nhiếp Chính vương lại bị con mình “trêu đùa”, nếu không phải vì Phượng Kiêu chỉ là đứa nhóc mới sinh, hắn nhất định sẽ phạt Phượng Kiêu ngồi trên ngựa.

Nhiếp Chính Vương phủ, vì Phượng Kiêu đã sinh ra, mà trở nên vui tươi, hân hoan. Dân chúng trong kinh thành cũng vì sự ra đời của Phượng Kiêu mà kiếm một món lớn, những người kia đều đặt Trấn Quốc công chúa sẽ sinh nhi tử, lần này ăn hời thật to.

“Tiểu thư, chủ sòng bạc lần này nói chuyện lớn rồi, bọn họ nghe tiểu thư, để cho dân chúng kiếm lời, có bao nhiêu tiền đều thua sạch hết rồi.” Tố Nguyệt vừa hầu hạ Mộ Dung Thất Thất ăn cơm, vừa nói những chuyện đang xảy ra trong kinh thành cho Mộ Dung Thất Thất nghe.

“Ha ha, bọn họ lỗ bao nhiêu, bù hết cho bọn họ. Không phải chỉ có 300 vạn thôi sao, cần chi khóc than như thế chứ!” Mộ Dung Thất Thất chu miệng uống canh gà: “Nói cho bọn họ biết, lần này đền, lần sau kiếm nhiều chút không phải sẽ trở lại sao! Lần này họ thắng, ắt hẳn lần sau cũng muốn thắng, đến lúc đó sẽ có thêm nhiều người đặt được, chúng ta vừa vặn có thể bù lại vốn đã lỗ, nói không chừng lợi nhuận sẽ nhiều lên gấp mấy lần!”

Lời của Mộ Dung Thất Thất khiến cho Tô Mi đang chiếu cố Phượng Kiêu ở bên cạnh nghe thấy mà cười: “Tiểu thư, nói vậy, người tính sinh cho cô gia một đứa nữa sao? Nếu cô gia nghe thấy, hẳn vui đến điên mất! Hồi sáng lúc ta tới, nghe thấy cô gia lầm bầm trong miệng gì mà ”lần sau nhất định sinh khuê nữ”, đúng là…”

Thính Tùng Lâu, Mộ Dung Thất Thất hưởng thụ hạnh phúc khi làm mẹ, trong thư phòng, Minh Nguyệt Thịnh tới tìm Phượng Thương.

“Trước mắt mặc dù không có dấu hiệu của cố độc trên người Phượng Kiêu, nhưng mà giải cổ vẫn nên càng sớm càng tốt. Các ngươi định khi nào đi đến Nam Phượng Quốc? Nếu như hai người tin tưởng ta, có thể để ta chỉ mang Phượng Kiêu đi!”

Lúc Minh Nguyệt Thịnh nói chuyện, mắt chăm chú nhìn chằm chằm vào mắt Phượng Thương, muốn nhìn ra điều ẩn dấu trong đôi mắt kia. Đôi mắt của Phượng Kiêu có màu tím thuần khiết, hẳn được di truyền từ Phượng Thương, nhưng vì sao mắt Phượng Thương lại có màu đen, không phải màu tím, trong chuyện này, rốt cuộc là có bí mật gì đây?

Thấy Minh Nguyệt Thịnh nhìn chằm chằm vào mắt mình, Phượng Thương lập tức hiểu được nghi hoặc trong lòng hắn, Minh Nguyệt Thịnh nhất định đang hoài nghi thân phận thật sự của hắn, nghĩ vậy, Phượng Thương thản nhiên cười cười: “Mắt của Kiêu Nhi giống ta, ngươi không cần nhìn nữa!”

“Vậy chẳng phải ngươi là….” Hậu duệ tiền triều… Minh Nguyệt Thịnh không nói ra mấy chữ nàu, nhưng hai người đều hiểu được ý ẩn trong câu.

“Không sai! Cha ta là thái tử tiền triều. Có điều ngươi cứ yên tâm, đám người Thất Thất cũng biết thân phận của ta, hơn nữa ta cũng không có ý muốn khôi phục Tiền Tần. Vô luận ai làm hoàng đế, chỉ cần đối tốt với dân chúng là được!”

Có những lời này của Phượng Thương, Minh Nguyệt Thịnh nở nụ cười: “Ta không lo lắng ngươi sẽ như thế nào, chỉ là thân phận của ngươi rất mẫn cảm, chỉ sợ sẽ có người lôi ra đàm tiếu. Có điều, kết cục thiên hạ chia đôi, thân thế của ngươi sớm muộn cũng sẽ lộ ra ngoài ánh sáng. Tuy hoàn toàn khiến người khác kinh ngạc, có điều, chắc có lẽ sẽ không xảy ra vấn đề gì.”

“Ừ, ta cũng nghĩ như vậy. Về chuyện ngươi nói, chuyện dẫn Kiêu Nhi đi Nam Phượng Quốc ấy, ta muốn đợi Thất Thất nghỉ ngơi một tháng hẵng nói, không phải là không tin ngươi, chỉ là Thất Thất ắt sẽ không yên tâm về Kiêu Nhi, nhất định sẽ tự mình đến Nam Phượng Quốc, ta tất nhiên cũng sẽ đi theo. Đến lúc gặp Tộc trưởng Tường tộc, phải làm phiền ngươi rồi.”

“Không cần khách khí! Chúng ta là bằng hữu!”

Lần này Minh Nguyệt Thịnh đến, trú tại Nhiếp Chính Vương phủ, sau khi rời khỏi thư phòng, hắn trở về chỗ của mình, Cố Quân Uyển đã đợi tại đây: “Minh Nguyệt Thịnh, ngươi định khi nào mới trở lại Nam Phượng quốc? Ta vừa nhận được thư của phụ thân, bảo trong nước xảy ra vài chuyện, hối ngươi mau về!”

Cổ Quân Uyển quăng bức thư cho Minh Nguyệt Thịnh. Nhìn nội dung trong thư, Minh Nguyệt Thịnh cau mày.

Nam Phượng quốc mới chiếm đoạt Tây Kỳ quốc, chiến tranh qua đi, hiện tại bắt đầu khôi phục kinh tế. Tây Kỳ quốc biến mất, đám quan viên cùng quý tộc trong Tây Kỳ quốc chưa hẳn đã tin phục Nam Phượng quốc hoàn toàn, hiện tại phải sai người quản thành, quản trấn, ban bố pháp lệnh, quả thật có rất nhiều chuyện cần được xử lý.

“Nếu như ngươi lo lắng về cổ độc trên người tiểu bảo bảo, ta có thể ở lại đây để hỗ trợ, dù sao ta cũng là người của Tường tộc, đối với cổ cũng có chút hiểu biết.Minh Nguyệt Thịnh, Nam Phượng quốc là quốc gia của ngươi, nếu ngươi còn lo chuyện nọ chuyện kia, không lo lắng cho dân chúng của mình, Nam Phượng quốc khó mà trở nên cường thịnh. Phụ thân ta lớn tuổi rồi, nếu cái gì ngươi cũng bắt cha ta xử lý, thân thể ông chưa chắc đã chống đỡ được, huống chi, những lời đồn bên ngoài khiến ông khó có thể chịu nỗi!”

Lời đồn mà Cổ Quân Uyển nói đến, Minh Nguyệt Thịnh biết rõ. Từ khi hắn trị vì tới giờ, thời gian ở Nam Phượng Quốc càng lúc càng ít, việc quốc gia đại sự đều giao cho phụ thân của Cổ Quân Uyển- Tộc trưởng Tường tộc- Cổ Đức xử lý, qua thời gian lâu, có người bắt đầu nghị luận, cho rằng Cổ Đức chiếm quân quyền của Minh Nguyệt Thịnh, Minh Nguyệt Thịnh tuy là hoàng đế Nam Phượng quốc, nhưng Cổ Đức mới thật sự là người quyết định, thậm chỉ còn có người nói, Cổ Đức sớm muộn cũng sẽ lập mưu đoạt vị.

Mặc dù Minh Nguyệt Thịnh tin tưởng Cổ Đức cùng Cổ Quân Uyển, nhưng mà dù sao miệng người đáng sợ, lời đồn khiến Cổ Đức bị áp lực rất lớn, cũng khiến cho đám quan viên trong triều lung lay bất định. Xem ra, hắn cần phải trở về.

“Tiểu Uyển, ta trở lại Nam Phượng Quốc, phiền ngươi chiếu cố hài tử của Mộ Dung Thất Thất! Nàng vừa mới sinh, vẫn chưa thể đi xa. Đoán chừng Phượng Thương sẽ đợi thân thể của Mộ Dung Thất Thất khôi phục rồi mới dẫn hài tử đến Nam Phượng quốc. Trong khoảng thời gian này, phải làm phiền ngươi rồi.”

Bình thường, Minh Nguyệt Thịnh cùng Cổ Quân Uyển đều dùng hình thức “chém chém giết giết” mà ở chung với nhau, hôm nay hắn bỗng nhiên nói năng nghiêm túc như vậy, khiến cho Cổ Quân Uyển có chút không thích ứng.

“Minh Nguyệt Thịnh, ta cảm thấy ngươi tốt nhất nên điều chỉnh tâm tính! Mộ Dung Thất Thất đã lập gia đình, hôm nay cũng đã trở thành mẫu thân. Ngươi có lẽ nên buông tay, bắt đầu một khởi đầu mới. Ngươi là hoàng đế Nam Phượng quốc, về sau nhất định sẽ tam cung lục viện—-”

Thời điểm nói đến “tam cung lục viện”, Cổ Quân Uyển phát hiện Minh Nguyệt Thịnh nhíu mày thấy rõ, nếu được nàng cũng không thèm quản nhiều như vậy, nhưng những gì nàng nói đều là sự thật.

“Cho dù ngươi không muốn có nhiều nữ nhân như vậy, ngươi cũng phải có nhi tử, ngôi vị hoàng đế của ngươi cần được kế thừa. Ngươi có chạy đến Bắc Chu quốc, cũng không thể nào thoát khỏi trách nhiệm cùng nghĩa vụ của mình!”

Cổ Quân Uyển dùng sức vỗ vỗ bả vai Minh Nguyệt Thịnh, cho hắn một ánh mắt an ủi: “Sau khi trở về, cha ta cùng các vị quan lại sẽ tuyển phi cho ngươi. Minh Nguyệt Thịnh, nếu không thể kháng cự, không bằng hãy vui sướng tiếp nhận!”

Minh Nguyệt Thịnh sao có thể không biết lời Cổ Quân Uyển nói đều là sự thật, thế nhưng tim của hắn lấp đầy hình bóng của một người, muốn bỏ qua, thật sự khó, rất rất khó.

Không quá hai ngày, Minh Nguyệt Thịnh đã đến từ biệt, nhìn khuôn mặt ngủ say của Phượng Kiêu, Minh Nguyệt Thịnh gỡ một khối ngọc bội huyết thạch xuống, đặt bên trong đệm nhỏ của Phượng Kiêu. Đến lúc hắn đi rồi, khi Tố Nguyệt đổi tã cho Phượng Kiêu mới phát hiện chuyện này.

“Tiểu thư, người xem!” Tố Nguyệt vội vàng đem khối ngọc bội đưa cho Mộ Dung Thất Thất.

Khối ngọc bội này được chạm trổ từ huyết thạch tự nhiên thành một con rồng trông rất sống động. Nhìn ngọc bội, Mộ Dung Thất Thất liền đoán rằng đây là lễ vật Minh Nguyệt Thịnh tặng cho Phượng Kiêu. Huyết thạch cực kỳ quý, lại được khắc thành hình rồng, chẳng lẽ trong này có ẩn ý gì chăng?

Mộ Dung Thất Thất tuy nghi hoặc trong lòng, nhưng không nói ra, chỉ cất kỹ Huyết thạch, đặt ở một bên.

Cổ Quân Uyển ở lại Nhiếp Chính Vương Phủ, không quá hai ngày đã thân quen với mọi người.

Hoàn Nhan Minh Nguyệt yêu thích tính tình lạc quan của Cổ Quân Uyển, Cổ Quân Uyển mất mẹ từ nhỏ, cũng yêu thích sự dễ gần của Hoàn Nhan Minh Nguyệt, cuối cùng Hoàn Nhan Minh Nguyệt dứt khoát nhận nàng làm con gái nuôi, Cổ Quân Uyển cũng mau chóng biến hóa, từ Hoàng Thái hậu Nam Phượng quốc biến thành nghĩa nữ của công chúa Minh Nguyệt.

Bởi vì không thể ra gió cộng thêm việc Mộ Dung Thất Thất sinh con đúng vào mùa đông, từ khi sinh hạ Phươngk Kiêu, Mộ Dung Thất Thất vẫn luôn nằm ì trong phòng. Mỗi ngày Cổ Quân Uyển đều đến Thính Tùng Lâu để đưa tin, kiểm tra thân thể cho Phượng Kiêu.

Điều khiến cho Cổ Quân Uyển hiếu kỳ chính là, cổ độc của Phượng Kiêu ký sinh ở bụng dưới, tử cổ như một tiểu hài tử ngoan ngoãn, mỗi ngày đều nghe lời, một chút cũng không hợp với cá tính của cổ độc. Có điều như vậy cũng tốt, chỉ cần cổ độc không phát tác, vậy thì không cần gấp gáp đi Nam Phượng quốc, Mộ Dung Thất Thất có thể tĩnh dưỡng thân thể thật tốt.

“Phượng Kiêu là một hài tử ngoan!” Cổ Quân Uyển đùa nghịch đầu ngón út của Phượng Kiêu, nàng đặc biệt yêu thích tiểu hài tử, huống chi Phượng Kiêu đáng yêu như vậy, mỗi lần nhìn thấy nàng, Phượng Kiêu đều luôn rất vui vẻ, khiến cho Cổ Quân Uyển cảm thấy mình hữu duyên cùng Phượng Kiêu, thế nên càng thêm yêu thương Phượng Kiêu.

Nhìn thấy Cổ Quân Uyển yêu thích Phượng Kiêu như vậy, Mộ Dung Thất Thất có chút yên lòng. Nghe nói người trong Tường tộc sẽ không tùy tiện mà giải cổ cho người ngoài, Cổ Quân Uyển là con gái của Tộc trưởng Tường tộc, nàng yêu thích Phượng Kiêu như vậy, có sẽ đến lúc ấy sẽ nói giúp họ trước mặt Cổ Đức.

Bởi vì trên người Phượng Kiêu có cổ, nên Mộ Dung Thất Thất đặc biệt thương yêu đứa bé nàng, nàng cảm thấy như nó bị thua thiệt, phàm nó muốn gì nàng đều tự thân làm cho.

Đông Phương Lam nguyên bản muốn ấy vú em tới chăm sóc Phượng Kiêu, hài tử trong hoàng gia, quý tộc đều được vú em chăm nuôi, đã tìm ra vú em nhưng sau khi đưa tới lại bị Mộ Dung Thất Thất nhẹ nhàng từ chối. Nàng muốn tự mình nuôi nấng Phượng Kiêu, với nàng lại có nhiều sữa nữa, cuối cùng Đông Phương Lam cũng không tiếp tục ép buộc.

Nhoáng một cái, một tháng cứ thế trôi qua, Trong tháng này, sinh hoạt của Mộ Dung Thất Thất chỉ gắn liền với mấy việc là ăn, ngủ, cho hài tử bú, Phượng Thương biết rõ đây là lần đầu tiên nàng làm mẹ, không muốn người khác quấy rầy mẹ con nàng, trực tiếp chặn những người đến chúc mừng ở tiền viện, không cho bọn họ thấy Mộ Dung Thất Thất cùng hài tử.

Hôm nay, là ngày Phượng Kiêu đầy tháng. Dựa theo lệ cũ, đầy tháng thì phải mở tiệc lớn mời khách.

Phượng Thương là Nhiếp Chính Vương, Mộ Dung Thất Thất là Trấn Quốc công chúa, chỉ hai điểm này, đã đủ để người ta đạp đổ cửa. Đám quan lại biết rõ năng lực của Phượng Thương, huống chi Mộ Dung Thất Thất là con gái độc nhất của Phượng Tà cùng Hoàn Nhan Minh Nguyệt, nói trắng ra, giang sơn Bắc Chu có thể ổn định là nhờ Phượng gia chống đỡ. Hiện tại Phượng gia là dòng họ cao quý nhất Bắc Chu quốc, ai cũng muốn lôi kéo quan hệ với Phượng Thương và Mộ Dung Thất Thất, chỉ cần chuyện gì dính vào Phượng gia, đã là chuyện đáng để kiêu ngạo và khoe khoang rồi.

“Chúc mừng Nhiếp Chính Vương! Chúc mừng Nhiếp Chính Vương!”

Mặc dù Phượng Thương đã cho người dọn ra một sân lớn, nhưng số lượng người đến lại quá nhiều, trong phòng trước vương phủ đều là khách nhân đến chúc mừng. Phượng Tề cùng Phượng Ngọc loay hoay đến không có thời gian để thở, Hoàn Nhan Minh Nguyệt và Phượng Tà thì lại bận tiếp những lão đại thần.

“Xin hỏi, nhà vệ sinh ở nơi nào?” Một nữ nhân phú quý bức người ngăn tỳ nữ trong vương phủ lại, nhìn sắc mặt của nàng, tựa hồ đã ăn nhầm cái gì, bụng đau dữ dội.

“Đi ra khỏi nơi này, đi về hướng đông, thấy một tiểu viện, lại đi…”

“Ngươi nói quá phức tạp, ta bị ngươi làm cho choáng váng, không bằng, ngươi dẫn ta đi đi!” Phu nhân trông có vẻ rất hòa nhã, có thể vì đau bụng, nên rất sốt ruột. Tỳ nữ vừa thấy phu nhân như vậy, vội vàng bước nhanh dẫn nàng đến nhà vệ sinh.

Trên đường đi, phu nhân một mực đều dùng ngữ khí thân mật nói chuyện với tỳ nữ.

“Ngươi tên là gì vậy?”

“Nô tài gọi là Tiểu Phương.” Tiểu Phương mỉm cười, ngoại trừ Mộ Dung Thất Thất cùng Hoàn Nhan Minh Nguyệt trong vương phủ, đây là lần đầu tiên nàng thấy phu nhân nào thân ái đến vậy.

Bình thường đám phụ nhân có chút sang quý tuy trước mặt Phượng Thương đều bày ra một bộ cung kính, nhưng ở sau lưng, đều tỏ rõ vẻ kiêu ngạo lại lạnh lùng, căn bản chính là khinh thường cùng nói chuyện với nhân vật như nàng, cho nên Tiểu Phương cảm thấy vị phu nhân trước mắt rất thân thiết.

“Đúng là một cái tên dễ nghe! Tiểu Phương, ngươi đến vương phủ được vài năm rồi hả?”

“Bẩm phu nâm, gia đình nô tài đều làm trong vương phủ, từ nhỏ đã sinh ra trong vương phủ.”

“Ừm —” Phu nhân vừa đi, vừa thưởng thức cảnh đẹp trong vương phủ: “Ta nghe nói Nhiếp Chính Vương rất sủng ái Trấn Quốc công chúa, thật không?”

Thấy phu nhân nói đến Phượng Thương cùng Mộ Dung Thất Thất, đôi mắt Tiểu Phương lập tức sáng lên: “Phu nhân cũng nghe nói đến chuyện này hả? Vương gia nhà chúng ta thương yêu Vương phi nhất! Vương gia còn hứa với Vương phi, một đời một kiếp một đôi người, trên thế giới này, người như Vương gia đúng là ít càng thêm ít! Có điều Vương phu cũng rất tốt, người thì xinh đẹp, lại hòa khí, đứng cùng một chỗ với vương gia, tựa như một đôi kim đồng ngọc nữ, đúng là trời sinh một đôi!”

Tiểu Vương vui vẻ kể cho phu nhân kia nghe về chuyện của Phượng Thương cùng Mộ Dung Thất Thất, không phát giác được khi phu nhân kia nghe những lời này thì trong mắt hiện lên đốm lửa, đi thêm chốc lát, hai người đã đến bên ngoài nhà vệ sinh.

“Phu nhân, đến—-”

Không đợi Tiểu Phương nói xong, trên cổ thoáng một phát nặng nề, không kịp hô ra tiếng liền té xuống mặt đất.

Phu nhân nhìn thấy xung quan không có người, kéo Tiểu Phương qua một bên, cởi bỏ y phục của nàng ta, đổi qua người mình. Sau đó nàng thả tóc, trang điểm thành bộ dạng của tỳ nữ. Cầm gương soi soi, xác định mình không khác gì tỳ nữ trên Vương phủ, phu nhân thò tay bóp cổ Tiểu Phương.

## 130. Chương 137 : Lần Ra Tay Thứ Nhất

Chỉ nghe một tiếng “rắc”, xương cổ của Tiểu Phương bị bẻ gãy, một mạng sống cứ như vậy mà mất đi sinh khí.

Thừa dịp bên cạnh không có người, phu nhân kéo thi thể của Tiểu Phương vào nhà vệ sinh, cẩn thận bỏ nàng vào trong thùng phân. Sau khi dìm khuôn mặt Tiểu Phương vào trong nước phân xong, phu nhân cười lạnh lùng, quay người ra nhà vệ sinh.

Vừa rồi đi trên đường, nàng hỏi thăm rất nhiều chuyện về pt và Mộ Dung Thất Thất, ví dụ như hai người ở nơi nào, bên người có ai hầu hạ…tất cả đều moi ra từ miệng Tiểu Phương, hiện tại, nàng ăn mặc dựa theo quy tắc của tỳ nữ mà Tiểu Phương nói, đi về phía Thính Tùng lâu.

Thính Tùng lâu, Tô Mi mặc y phục giúp Phượng Kiêu, Tố Nguyệt lại giúp Mộ Dung Thất Thất mặc y phục.

“Hôm nay tiểu thư thật đẹp!” Tô Mi nhìn hình ảnh của Mộ Dung Thất Thất trong gương mà cảm thán. Mộ Dung Thất Thất vốn là tiểu mỹ nhân sắc nước hương trời, hiện tại bởi vì sinh con, nhiều thêm một phần mị lực của sự thành thục, khiến cho nàng càng thêm mê người.

Thân hình của nữ nhân bình thường sau khi sinh sẽ bị biến dạng, trở nên mập mạp, thế nhưng do Mộ Dung Thất Thất một mực kiên trì cho con bú, cộng thêm việc thức ăn nàng dùng đều dựa theo thực đơn hợp lý, đủ dinh dưỡng do nàng sắp xếp. Tuy sau khi nàng xuống giường vẫn luôn không rời khỏi phòng, nhưng mỗi ngày đều kiên trì vận động một lát, cho nên dáng người đã khôi phục được bảy tám phần.

Tố Nguyệt chọn cho Mộ Dung Thất Thất một bộ áo đỏ, viền tơ vàng, chỉ bạc thành hình hoa sen, đồ trang sức thì chọn hoàng kim làm chủ, bảo thạch đặc biệt làm phụ, không nhiều, nhưng lại cực kỳ tinh xảo, tất cả đều là sản phẩm của Thông Bảo Trai cùng Tuyệt Sắc Phường.

Trong mắt Mộ Dung Thất Thất, sinh con là một chuyện lỗ vốn, thế nên phải mau mau bù lại số tiền lỗ này. Hôm nay nhất định sẽ có rất nhiều quan lại quyền quý dẫn theo phu nhân cùng đến Nhiếp Chính Vương phủ, đợi lát nữa, nàng phải khoe với đám phu nhân triều đình phục sức của mình, tin chắc tất cả những nữ nhân ấy sẽ động tâm, đến lúc đó nàng có thể thu về một khoảng hời lớn!

“Tiểu thư, người xem tiểu thế tử này! Có phải rất đáng yêu hay không?” Tô Mi ôm Phượng Kiêu đã được sửa soạn tốt đến trước mặt Mộ Dung Thất Thất, hôm nay là lễ đầy tháng của Phượng Kiêu, Tô Mi cũng chọn màu đỏ xuyên suốt trang phục của Phượng Kiêu. Màu đỏ làm nổi bật lên làn da trắng nõn cùng đôi mắt màu tím của bé, quả thực trông đáng yêu y như một tiểu thiên sứ.

“Hôm nay tiểu thế tử rất nghe lời, không khóc không nháo!” Tố Nguyệt hết sức yêu thích Phượng Kiêu, nàng chưa từng nhìn thấy hài tử nào hấp dẫn như Phượng Kiêu. Thấy Tố Nguyệt như vậy, Tô Mi che miệng cười cười: “Ngươi yêu thích, vậy sinh một đứa với Nạp Lan tiên sinh đi! Đến lúc đó có thể để con ngươi làm bạn cùng tiểu thế tử, thật tốt!”

Bị Tô Mi trêu chọc, Tố Nguyệt đỏ mặt: “Phi! Lớn như thế rồi mà cũng không biết thẹn thùng! Ta thấy a, hay là bảo Tiêu Dao Vương nên mau chóng cưới ngươi thì tốt, ngươi thanh thản, ổn định làm phi của vương, sau lại sinh một tiểu thế tử, đến lúc đó chúng ta gặp mặt, ta còn phải gọi ngươi một tiếng Vương phi nương nương! Tiểu thư, người nói có đúng không?”

Tố Nguyệt nhìn về phía Mộ Dung Thất Thất, Mộ Dung Thất Thất hiện tại đã cười đến không kiềm được. Hai nha đầu này luôn ngươi tới ta lên, thích thì trêu nhau vài câu, bình thường đều là Tố Nguyệt nhường Tô Mi, hôm nay Tố Nguyệt cũng trở nên nhanh mồm nhanh miệng.

“Tố Nguyệt, ngươi trêu ta! Tiểu thư, sao người lại cười ta?” Tô Mi cắn môi, mặt đỏ đến bốc cháy, Từ sau khi Hoàn Nhan Khang hồi kinh, mỗi ngày đều chạy đến vương phủ, nói rằng đến thăm tiểu chất tử, kỳ thật lại mang theo ý khác, hắn tới chỉ để thăm mỹ nhân a. (\*cháu trai nhỏ)

“Ta cảm thấy Tố Nguyệt nói rất đúng nha! Ta rất ủng hộ nàng! Đến lúc đó, ta phải gọi ngươi là đệ muội rồi!”

Mộ Dung Thất Thất nói như vậy khiến mặt Tô Mi đỏ đến véo ra máu. Nàng không biết nên làm gì với Mộ Dung Thất Thất, đành thò tay gãi eo thon của Tố Nguyệt: “Đều do ngươi! Dạy hư tiểu thư rồi, hiện tại đến tiểu thư cũng cười ta!”

“Ha ha ha…” Tố Nguyệt sợ nhất là ngứa, hiện tại Tô Mi làm vậy, khiến cho nàng chỉ biết giơ tay đầu hàng: “Tô Mi tốt bụng, ngươi tha cho ta đi! Vương phi tốt bụng, ngươi bỏ qua cho tiểu nhân đi!”

“Ngươi còn nói!” Tô Mi ra tay quá nặng, không ngừng nghỉ khiến cho Tố Nguyệt xụi lơ một bên, cười đến khi suýt chút nữa thì sốc hông, nàng mới dừng lại.

“Đúng là trêu người không nên trêu mà!” Tố Nguyệt cười, xoa eo của mình: “Xem ra cũng chỉ có Tiêu Dao Vương mới có thể trấn áp ngươi mà!”

“Ai đang gọi ta vậy?”

Nhắc đến Tào Tháo, Tào Tháo liền tới, Tố Nguyệt vừa dứt lời, liền nghe thấy có tiếng gõ cửa, sau đó Hoàn Nhan Khang xuất hiện ở cửa ra vào: “Tẩu tử, biểu ca bảo ta đến nhìn xem, hỏi người cùng tiểu chất tử khi nào có thể qua đó, các khách nhân đều đến gần đủ rồi!”

“Lập tức sẽ tới!” Mộ Dung Thất Thất lần nữa soi gương, kiểm tra xem thử mình đã ăn diện ổn chưa, Hoàn Nhan Khang bế Phượng Kiêu lên: “Chất tử ngoan, nhớ thúc thúc không?”

“A…” Phượng Kiêu phun bọt bong bóng, mắt mở to nhìn Hoàn Nhan Khang.

“Ơ, nói như vậy là cháy nhớ ta hả? Thực nghe lời nha!” Đối với đứa cháu trai này, Hoàn Nhan Khang hết mực yêu thích. Không chỉ vì tướng mạo đáng yêu của Phượng Kiêu mà còn bởi đứa bé này còn đặc biệt hợp ý vơi shắn. Chẳng biết tại sao, mỗi lần hắn đùa với Phượng Kiêu, Phượng Kiêu luôn nghe lời đến lạ, không khó không nháo, thế mà mỗi khi Phượng Thương động tới, Phượng Kiêu lại lập tức bĩu môi muốn khóc.

Thái độ của Phượng Kiêu đối với bọn hắn hoàn toàn bất đồng, khiến cho trong lòng Hoàn Nhan Khang hơi bị thỏa mãn. Phượng Thương luôn hơn hắn về mọi mặt, nhưng hết lần này đến lần khác đứa bé này lại nghe theo hắn, thấy thúc thúc hắn đây còn mừng hơn thấy Phượng Thương, khiến Hoàn Nhan Khang vô cùng đắc ý, hắn thậm chí còn trêu Phượng Thương, bảo dung mạo Phượng Thương quá sức dọa người, cho nên mới khiến tiểu bằng hữu bị dọa sợ.

“Chất tử ngoan, thúc thúc bế ngươi đến tiền thính\* nha! Bên kia rất nhiều kẻ có tiền, đến lúc đó chúng ta “làm thịt” họ một chầu, cháu thấy có được hay không?” (\*phòng trước, nhà trước)

Hoàn Nhan Khang tiếp tục trêu đùa Phượng Kiêu, còn Phượng Kiêu cứ như hiểu ý của hắn, lần nữa “a” một tiếng.

“Tốt tốt tốt! Thúc thúc dẫn cháu đi! Tẩu tử, ta bế Phượng Kiêu lên tiền thính trước nha!”

“Ừm, ngươi đi trước đi!” Mộ Dung Thất Thất gật đầu.

Hoàn Nhan Khang ra ngoài, Tô Mi cũng đi theo: “Này, chàng cẩn thận một chút, đừng để đầu tiểu thái tử bị đụng đâu đó!”

“Đã biết! Yên tâm đi!”

Đợi Tô Mi trở về, Mộ Dung Thất Thất cùng Tố Nguyệt đều mỉm mỉm cười cười, nhìn chằm chằm Tô Mi, khiến cho nàng quẫn bách một hồi: “Hai người nhìn ta làm gì? Trên mặt ta có dính gì sao?”

“Tô Mi, ngươi định khi nào gả cho A Khang thế? Ngươi xem, A Khang thích con nít đến vậy! Nếu như hai người có con của mình, A Khang nhất định sẽ trở thành một người cha tốt, ắt sẽ vô cùng yêu thương hài tử đấy!”

Mộ Dung Thất Thất nói như vậy khiến cho tim Tô Mi đập thình thịch: “Tiểu thư, ta nghĩ, hay là đợi sau khi đi Nam Phượng về rồi hẵng nói. Vẫn nên đợi giải xong cổ độc trên người tiểu thế tử, người cùng Vương gia yên lòng. Ta cũng có thể an tâm xuất giá!”

Hóa ra Tô Mi đợi là đợi cái này, Mộ Dung Thất Thất cảm thấy lòng mình như được sưởi ấm: “Tô Mi ngốc, hai chuyện này không liên quan gì a! A Khang đã đợi ngươi lâu như vậy, nếu ngươi không gả, hắn có thể sẽ bị cô nương khác bắt cóc mất đấy!”

“Hắn dám!” Tô Mi trừng mắt, nghe được tiếng cười, mới phát giác ra rằng Mộ Dung Thất Thất đang trêu mình: “Tiểu thư!” Tô Mi dậm chân: “Ta không để ý đến các ngươi nữa!”

Tô Mi xấu hổ đỏ mặt, Mộ Dung Thất Thất đã thu thập thỏa đáng, dẫn theo Tố Nguyệt rời khỏi Thính Tùng lâu.

Hoàn Nhan Khang vừa trêu chọc Phượng Kiêu, vừa tiến về phía trước, trên khúc rẽ của hành lang dài, xuất hiện một tỳ nữ trong vương phủ.

“Nô tỳ thỉnh an Vương gia!” Tỳ nữ vội vàng hành lễ.

“Đứng lên đi!” Hoàn Nhan Khang ngẩng đầu, khẽ liếc mắt, ôm Phượng Kiêu chuẩn bị đi tiếp, không ngờ tỳ nữ lại đứng lên, cười cười nói: “Vương gia chúng ta sai nô tài đến xem Vương phi cùng Tiểu thế tử chuẩn bị tốt chưa, những khách nhân trên tiền thính đều đang đợi xem Tiểu thế tử kìa!”

“Lập tức tới ngay a!” Tỳ nữ vươn tay, muốn tiếp nhận hài tử trong ngực Hoàn Nhan Khang, lại bị Hoàn Nhan Khang trực tiếp cự tuyệt: “Không cần, bổn vương tự mình ôm là được rồi!”

Khi Hoàn Nhan Khang thốt ra lời này, ánh mắt tỳ nữ thoáng trầm xuống, chỉ là không có biểu hiện ra ngoài.

Hoàn Nhan Khang tiến về phía trước, tỳ nữ đi theo sau, đợi đến lúc không có ai, tỳ nữ rút ra một con dao găm từ tay áo, vừa định đâm vào lưng Hoàn Nhan Khang, bỗng dưng truyền đến một giọng nói: “Vương gia, chờ ta một chút—-”

Tỳ nữ vội vàng giấu dao găm vào trong tay áo.

Nghe thấy giọng nói của Tô Mi, Hoàn Nhan Khang dừng lại đợi nàng, hai người thân mật đã thành thói quen, không chút để ý rằng bên cạnh còn có một tỳ nữ. Đợi đến khi Tô Mi đến trước mặt, Hoàn Nhan Khang vươn tay vén tóc rối của nàng ra sau tai: “Chậm một chút không được à? Ta sẽ không chạy mất, nàng vội vã đến không kịp thở làm chi?”

“Đâu có!” Tô Mi nhìn về phía tỳ nữ bên cạnh Hoàn Nhan Khang, nghĩ tới lời lúc nãy của Mộ Dung Thất Thất, Tô Mi trầm mặt xuống: “Ngươi là nha đầu ở đâu. Tại sao trước kia ta chưa từng thấy ngươi?”

“Nô tỳ là gia sinh nô\* trong vương phủ, chỉ là vương phủ nhiều người, cô nương làm sao có thể nhớ được nô tỳ này!” Tỳ nữ hơi cúi đầu, nói chuyện không kiêu, không nịnh. (\*tạm hiểu là có cha mẹ làm nô tài trong vương phủ, đến đời con cũng vậy)

“Thật sao?”

Tô Mi đi vòng quanh tỳ nữ một vòng, không thấy có điểm nào lạ. Tuy tỳ nữ trong Vương phủ không nhiều, nhưng phần lớn thời gian nàng đều sinh hoạt ở Thính Tùng lâu cùng Mộ Dung Thất Thất, đối với người trong Vương phủ, đúng thật là nàng không biết rõ lắm, chuyện này nếu hỏi Tố Nguyệt, nàng ấy còn có thể biết, có điều hiện tại Tố Nguyệt lại không có ở đây.

“Ngươi không có việc gì làm sao? Người khác đều đang bận, ngươi sao còn có thời gian rảnh rỗi lúc này?” Khi nói lời này, Tô Mi nhìn thoáng qua Hoàn Nhan Khang. Nha đầu trước mắt có nhan sắc khá được, mới vừa rồi còn sóng vai bước đi với Hoàn Nhan Khang, càng nghĩ càng thấy có ẩn tình trong chuyện này.

Lời nói của Tô Mi lộ ra vị chua khiến cho Hoàn Nhan Khang nghe thấy mà cao hứng. Trước kia hắn từng cầu hôn Tô Mi rất nhiều lần, đều bị Tô Mi uyển chuyển cự tuyệt, thế nên Hoàn Nhan Khang có chút bị đả kích, có điều hiện tại thấy Tô Mi vì một tỳ nữ nho nhỏ mà lại đột nhiên ăn dấm chua, khiến cho tâm tình của Hoàn Nhan Khang lập tức tốt lên.

“Là Vương gia chúng ta sai nô tỳ đến xem Vương phi cùng tiểu thế tử chuẩn bị xong chưa, còn sai nô tỳ bế tiểu thế tử qua đó.”

Tháp Cát Cổ Lệ ngụy trang thành tỳ nữ, nắm chặt tay thành quyền, nàng không nghĩ tới Hoàn Nhan Khang lại yêu thích tiểu thế tử đến mức không nỡ buông tay, cũng không nghĩ tới trên đường đột nhiên nhảy ra Tô Mi.

Trước kia, là Hoàn Nhan Khang cùng Như Ý- hộ vệ của Phượng Thương, mang theo binh mã đánh quân nàng thành hoa rơi nước chảy, còn giết đệ đệ của nàng. Ngay lúc vừa rồi, khi Hoàn Nhan Khang đi phía trước, Tháp Cát Cổ Lệ suýt chút nữa đã giết được “kẻ thù”. Không nghĩ nàng vừa mới rút dao ra, Tô Mi lại chạy tới, thật quá không đúng lúc.

Nhưng bây giờ nghe thấy cuộc đối thoại của Tô Mi cùng Hoàn Nhan Khang, nàng đoán rằng quan hệ của hai người ắt hẳn không bình thường, xem ra, Tô Mi có lẽ là tỷ muội kết nghĩa của Mộ Dung Thất Thất, là người có hôn ước với Hoàn Nhan Khang.

## 131. Chương 138 : Chặt Tay Trái Của Nàng!

Tháp Cát Cổ Lệ không nhịn được đưa mắt đánh giá Tô Mi, Hoàn Nhan Khang phá hủy bộ lạc của ả, ả muốn huỷ hoại người yêu của Hoàn Nhan Khang . Như vậy, mới gọi là “lấy một trả một”.

Tô Mi làm sao lại không hiểu ý của Tháp Cát Cổ Lệ, mặc dù nàng không biết Tháp Cát Cổ Lệ muốn hại nàng là vì muốn báo thù Hoàn Nhan Khang, nhưng hàn ý trong mắt của nữ nhân trước mặt, Tô Mi có thể nhìn ra. Có điều, do ghen tuông xông lên não khiến Tô Mi không nghĩ đến điều gì khác mà lại cho rằng Tháp Cát Cổ Lệ thật sự để ý Hoàn Nhan Khang, điều này khiến lòng nàng căm tức một hồi.

“Tiểu thế tử để chúng ta đưa đi, ngươi bận rộn việc khác thì đi trước đi!”

Tô Mi không hề cố kỵ mà ôm lấy Hoàn Nhan Khang, đi về phía tiền thính, để lại Tháp Cát Cổ Lệ hung hăng trừng mắt nhìn bóng lưng Tô Mi, thật giống như muốn đục một lỗ trên người nàng.

Chẳng qua là, ả làm sao lại để vụt mất cơ hội tốt như vậy chứ! Tháp Cát Cổ Lệ không phải dạng người chịu bị đuổi đi chỉ với vài câu nói của Tô Mi.

“Vương gia, hãy để cho nô tỳ ôm Tiểu thế tử đến tiền thính! Đây là lệnh mà Vương gia chúng ta đã phân phó, người làm như vậy, là làm khó nô tỳ!” Tháp Cát Cổ Lệ quật cường đứng trước mặt Hoàn Nhan Khang cùng Tô Mi, khăng khăng đòi ôm Phượng Kiêu.

“Dựa vào cái gì?”

Tô Mi càng lúc càng khó chịu với tỳ nữ trước mắt.

“Chỉ dựa vào nô tỳ là ngwòi Vương gia phái tới, nô tỳ chỉ nghe mệnh lệnh của Vương gia.” Tháp Cát Cổ Lệ dùng đến tên Phượng Thương để hù dọa Tô Mi, nhưng ả tuyệt đối lại không nghĩ tới rằng, Mộ Dung Thất Thất Tố Nguyệt đã đến từ phía sau

“Làm sao vậy ? Đã xảy ra chuyện gì?”

Mộ Dung Thất Thất một thân rực đỏ, chậm rãi đi tới. Lần đầu tiên nhìn thất Mộ Dung Thất Thất, Tháp Cát Cổ Lệ có một loại cảm giác như hít thở không thông.

Cô gái này, đôi mắt đẹp long lanh, nụ cười tinh xảo, giơ tay nhấc chân, đều lộ ra vẻ cao quý cùng ưu nhã. Ngũ quan tinh xảo khéo léo, trang phục phối hợp hoàn mỹ, nhìn thấy đã khiến cho người ta thoải mái, tựa giống như tiên nữ dừng lại ở nhân gian, đặc biệt nốt ruồi chu sa nhỏ nhỏ giữa lông mày Mộ Dung Thất Thất, càng làm cho trên người nàng nhiều hơn một phần tiên khí.

Mộ Dung Thất Thất từng bước đi tới, bước chân nhẹ nhàng, làn váy như làn nước khẽ gợn sóng, chậm rãi đi về phía trước, để cho Tháp Cát Cổ Lệ nhìn ngây người.

Khó trách, Phượng Thương chung tình đến như vậy, cho dù là ả, cũng sẽ bị Mộ Dung Thất Thất mê đảo.

Nhìn Mộ Dung Thất Thất, Tháp Cát Cổ Lệ nghĩ tới má trái của mình. Lúc trước, Phượng Thương làm ả ngã ngựa, phá huỷ má trái của ả, cho nên ả mới xăm hoa văn lên đó, để che lại vêt sẹo xấu xí kia. Hiện tại so với dung mạo như thiên tiên của Mộ Dung Thất Thất, ả quả thực chính là người xấu xí. Nam tử phần lớn là người yêu bằng mắt, với khuôn mặt hiện tại của ả, nam nhân ắt sẽ không thích, lại không cần phải nói đến Phượng Thương.

Tất cả cảm xúc, vào lúc này, chuyển hóa thành một loại xúc cảm hâm mộ, ghen tỵ, đố kỵ. Tháp Cát Cổ Lệ hâm mộ dung nhan tuyệt sắc của Mộ Dung Thất Thất, cũng hận dung mạo hiện tại của mình thua kém môt bậc. Chẳng qua là, ả không hận Phương Thương vì đã khiến mình chịu khổ như vậy, mà lại hận Mộ Dung Thất Thất thấu xương.

Nữ nhân này, đoạt đi nam nhân nàng yêu mến, không phải là nhờ vào khuôn mặt mị hoặc thiên hạ này sao! Nếu là nàng ta bị hủy dung, Phượng Thương ắt sẽ xua đuổi nàng ta như rác rưởi, ả muốn nữ nhân đã từng nhận được ngàn vạn sủng ái này phải nếm trải tư vị tan nát cõi lòng.

“Tiểu thư ——” Tô Mi hành lễ với Mộ Dung Thất Thất, sau đó hỏi Tố Nguyệt: “Tố Nguyệt, nàng nói mình là nha đầu tại Vương Phủ, ngươi biết nàng không ?”

Tố Nguyệt đánh giá Tháp Cát Cổ Lệ, nhìn một lát, lắc đầu: “Ngươi là người ở phòng nào ? Vì sao ta lại chưa từng thấy ngươi?”

“Nô tỳ ở Thiên, cô nương tất nhiên không biết.” Tháp Cát Cổ Lệ vội vàng biện giải ình, chẳng qua là, lời này của nàng, lại làm cho Tô Mi lại càng không tin.”Người trong Vương Phủ, Tố Nguyệt đều biết, nếu Tố Nguyệt chưa từng thấy ngươi, vậy ngươi cũng không phải là người của Vương Phủ . Nói! Ngươi rốt cuộc là ai?”

“Ầm ——” Tháp Cát Cổ Lệ mềm chân, quỳ gối trước mặt Mộ Dung Thất Thất, “Nô tỳ thật sự là người trong Vương Phủ, có điều là gần đây mới tới, do tổ chức lễ đầy tháng của Tiểu thế tử, nhân thủ không đủ, cho nên mới được an bài đến đây.”

“Phải không?” Mộ Dung Thất Thất cũng đã nhận ra điểm khác thường, nàng nhẹ gật đầu với Tô Mi cùng Tố Nguyệt, hai người tiến lên, một trái một phải đỡ Tháp Cát Cổ Lệ lên.”Đừng khóc, ngươi rốt cuộc là ai, quản gia nhìn sẽ biết! Đi theo chúng ta một chuyến đi!”

“Các ngươi, muốn làm cái gì?” Tháp Cát Cổ Lệ bày ra bộ dáng sợ hãi, Tô Mi nhíu mày: “Làm sao, không dám đi đối chất sao? Hay là, ngươi có tật giật mình?”

“Nô tỳ đâu có đâu!” Tháp Cát Cổ Lệ đứng thẳng người lên: “Đi thì đi!”

Nàng ta như vậy, Tô Mi cùng Tố Nguyệt cũng là có chút kinh ngạc, chẳng lẻ thật sự là người mới? Hai người đi theo phía sau Tháp Cát Cổ Lệ, Hoàn Nhan Khang ôm Phượng Kiêu, đi ở bên cạnh Mộ Dung Thất Thất, vừa đi, vừa nói chuyện phiếm cùng Mộ Dung Thất Thất.

Tháp Cát Cổ Lệ đi ở phía trước, trong lòng vẫn đang suy nghĩ như thế nào thoát khỏi cảnh ngộ hiện tại . Nếu quả thật bị Tô Mi cùng Tố Nguyệt mang đi đối chất, thân phận của ả tự sẽ bại lộ, hiện tại còn cách tiền thính một đoạn, phải tìm được cơ hội chạy trốn mới được. Làm thế nào mới thoát khỏi khốn cảnh, rời khỏi đây, đây là ý nghĩ tràn ngập trong đầu Tháp Cát Cổ Lệ .

“Ai u ——” đi tới chỗ một hòn non bộ, Tháp Cát Cổ Lệ ôm lấy bụng, bắt đầu rên la.

“Sao thế?”

“Nô tỳ, có thể là ăn phải đồ hỏng, từ ngày hôm qua đến giờ liên tục bị tiêu chảy.” Tháp Cát Cổ Lệ đau đến lưng đều cong thành hình con tôm luộc, Tố Nguyệt bước lên trước, muốn giúp nàng kiểm tra, không ngờ đối phương trực tiếp tung một mảnh bụi màu trắng ra ngoài.

“Cẩn thận!” Mộ Dung Thất Thất nhắc nhở mọi người nín thở, Hoàn Nhan Khang lại phát hiện trong tay không còn gì: “Không tốt! Ả đoạt mất Kiêu nhi!”

Vừa nghe nhi tử bị người đoạt đi, Mộ Dung Thất Thất phi thân, đứng trên hòn non bộ, lúc này mới nhìn thấy ở Tháp Cát Cổ Lệ đang chạy thục mạng trong Vương phủ.”Đuổi theo!”Mộ Dung Thất Thất đuổi theo trước, Hoàn Nhan Khang cùng Tô Mi, Tố Nguyệt chạy theo sau.

Tháp Cát Cổ Lệ không quen lắm với đường lối trong vương phủ, ả chỉ luôn chạy thẳng một đường về phía trước, mới vừa chạy vào một cái sân, liền nhận thấy được sau lưng nổi lên một trận gió lạnh, ả vội vàng né tránh, lại phát hiện Mộ Dung Thất Thất đã đuổi tới phía sau.

“Ngươi đừng tới đây! Ngươi tới nữa, ta liền bóp chết hắn!” Bất đắc dĩ bị ép buộc, Tháp Cát Cổ Lệ một tay đặt lên cổ nho nhỏ của Phượng Kiêu, “Có nghe thấy không, đừng tới đây nữa!”

Hoàn Nhan Khang, Tô Mi, Tố Nguyệt chạy tới, liền thấy một màn kia. Phượng Kiêu bị nữ nhân trước mắt cướp đi từ tay mình, khiến Hoàn Nhan Khang tức giận không thôi: “Ngươi là ai? Buông Kiêu nhi ra!”

“Ta là ai?” Nghe xong Hoàn Nhan Khang nói như vậy, Tháp Cát Cổ Lệ cười lạnh một tiếng, giật mặt nạ da người trên mặt xuống: “Hoàn Nhan Khang, hiện tại hẳn ngươi biết ta là ai đi!”

“Tháp Cát Cổ Lệ? !” Thấy trên má trái của nữ tử trước mặt hiện rõ ràng hình xăm màu đen, Hoàn Nhan Khang trầm mặt xuống: “Không nghĩ tới ngươi vậy mà có thể lẻn vào Yên Kinh!”

“Tiêu Dao Vương rất kinh ngạc sao?” Tháp Cát Cổ Lệ vừa nói chuyện, vừa dùng ngón tay vạch một vòng quanh cổ Phượng Kiêu, cứ như Phượng Kiêu là một tác phẩm nghệ thuật tinh mỹ, còn nàng đang tinh tế thưởng thức.

“Buông hài tử xuống !”

Hoàn Nhan Khang vừa nói chuyện, vừa liếc mắt ra hiệu cho Mộ Dung Thất Thất.

“Các ngươi đừng bày ra mưu gì! Đừng cho là ta nhìn không thấy !” Tháp Cát Cổ Lệ nhìn thấy Hoàn Nhan Khang ra hiệu, bàn tay ngăm đen đè lên cổ họng của Phượng Kiêu, “Đừng giở thủ đoạn với ta! Nếu không ta bắt nó chôn cùng ta!”

“Tháp Cát Cổ Lệ, buông nhi tử của ta xuống, ta thả ngươi đi!” Mộ Dung Thất Thất kinh hoảng trong lòng, nhưng trên mặt vẫn duy trì vẻ trấn định như cũ.

Về chuyện của Tháp Cát Cổ Lệ, Mộ Dung Thất Thất biết một chút, cũng biết nàng là bại tướng trong tay Phượng Thương, vết sẹo trên mặt chính là do Phượng Thương ban tặng. Lúc trước Hoàn Nhan Khang chiến đấu ở Bắc Phương đánh bại Nữ Chân tộc, Quách Ba bị chém, Tháp Cát Cổ Lệ trốn thoát. Không nghĩ tới, ả ta thế nhưng chạy tới Yên kinh. Chẳng lẽ, đây chính là cái gọi là”nơi nguy hiểm nhất cũng là nơi an toàn nhất” ?

Xem ra, nữ nhân trước mắt này không tính là quá ngu. Chẳng qua là, ả lẻn vào Vương Phủ như thế, rốt cuộc là muốn làm cái gì? Chẳng lẽ là muốn bắt Phượng Kiêu đi sao?

Trong mắt Mộ Dung Thất Thất, trên thế giới này không có gì quan trọng hơn Phượng Thương cùng Phượng Kiêu. Hiện tại Phượng Kiêu ở trong tay Tháp Cát Cổ Lệ, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn béo mập của nhi tử bởi vì sự khó thở mà đỏ lên, Mộ Dung Thất Thất hận không được lập tức giết chết Tháp Cát Cổ Lệ.

“Thả ta đi? Ngươi tốt bụng như vậy sao? Ta sẽ tin tưởng ngươi sao?” Đối với lời Mộ Dung Thất Thất vừa nói, Tháp Cát Cổ Lệ cười lạnh một tiếng. Nàng đây không có ngu như vậy! Phượng Kiêu ở trong tay nàng, nàng mới có thể an toàn. Nếu là thật sự thả Phượng Kiêu, bọn họ nhất định sẽ trở mặt vô tình, lập tức giết nàng.

Hiện tại, Tháp Cát Cổ Lệ có chút hối hận vì đã một mình tới đây. Nàng muốn nhìn thấy nữ nhân của Phượng Thương có bộ dáng gì, thuận tiện bắt cóc nhi tử của Phượng Thương, sau đó bàn điều kiện với hắn, cho nên không mang theo những người khác, tự mình một người một ngựa lẻn vào Vương Phủ. Tháp Cát Cổ Lệ trăm triệu không nghĩ tới, Mộ Dung Thất Thất dĩ nhiên là người khôn khéo như vậy, càng không có nghĩ tới, Tố Nguyệt bên người nàng ta lại biết rõ từng người trong Vương Phủ .

Hôm nay thua trong tay Mộ Dung Thất Thất, trong lòng Tháp Cát Cổ Lệ không phục. Trong lòng Tháp Cát Cổ Lệ nghĩ, sở dĩ Mộ Dung Thất Thất có thể thắng được nàng, có thể chiếm cứ tâm của Phượng Thương, đơn giản là bởi vì nàng ta có một khuôn mặt đẹp. Không có khuôn mặt kia, Mộ Dung Thất Thất cũng chẳng là cái gì.

Lúc này, bị đám người Mộ Dung Thất Thất cùng Hoàn Nhan Khang bao vây, trong lòng Tháp Cát Cổ Lệ có chút bối rối. Không biết hôm nay có thể thuận lợi thoát thân hay không! Nàng không muốn chết ở chỗ này, ít nhất, nàng bây giờ còn không thể chết được! Nàng còn chưa có gả cho Phượng Thương, còn không có làm được tân nương của Phượng Thương, tuyệt đối không thể nào bị Mộ Dung Thất Thất bắt được!

“Các ngươi tránh ra, nếu không ta bóp chết nó!”

Lúc nói chuyện, bàn tay Tháp Cát Cổ Lệ lại tăng thêm một phân khí lực, điều khiến cho Tháp Cát Cổ Lệ vô cùng kinh ngạc chính là từ đầu đến giờ, Phượng Kiêu không khóc, không nháo, thậm chí khi mình bóp cổ nó, Phượng Kiêu cũng không khóc, chỉ là khuôn mặt nhỏ nhắn nghẹn đến đỏ bừng.

Đây thật là một hài tử mới vừa đầy tháng sao? Phượng Kiêu dị thường, làm cho Tháp Cát Cổ Lệ không nhịn được cúi đầu nhìn thoáng qua Phượng Kiêu. Nhìn thấy cặp mắt màu tím của Phượng Kiêu, Tháp Cát Cổ Lệ sững sờ .

Không đúng! Đôi mắt của Phượng Thương có màu đen, mắt của Mộ Dung Thất Thất cũng có màu đen, tại sao đôi mắt của Phượng Kiêu lại có màu tím? Chẳng lẽ. . . . . . Tháp Cát Cổ Lệ nhìn về phía Mộ Dung Thất Thất, chẳng lẽ đứa nhỏ này là “con hoang” của Mộ Dung Thất Thất cùng người khác ?

Thời gian cấp bách, Tháp Cát Cổ Lệ căn bản không còn kịp đi nhìn kỹ ngũ quan của Phượng Kiêu có giống với Phượng Thương hay không, chủ quan gán cho Phượng Kiêu cái danh “con hoang”. Vừa nghĩ tới nam nhân mình yêu mến lại bị nữ tử trước mắt này mê hoặc đến thần hồn điên đảo, bây giờ còn che chở cho hài tử của nàng cùng người khác, Tháp Cát Cổ Lệ cảm thấy bất bình thay Phượng Thương.

“Tháp Cát Cổ Lệ, buông con của ta xuống !” Trong tay Mộ Dung Thất Thất nhiều thêm hai sợi tơ vàng, nhìn bộ dáng của Phượng Kiêu, Mộ Dung Thất Thất đau lòng muốn chết. Đứa nhỏ này không khóc không nháo, khiến cho người làm mẹ như Mộ Dung Thất Thất khó chịu đến cực diểm! Hận không được lập tức giết Tháp Cát Cổ Lệ!

“Mộ Dung Thất Thất, Phượng Thương đối tốt với ngươi như vậy, ngươi lại phản bội hắn? Ngươi không sợ khiến hắn thất vọng sao! Phượng Thương dành cho ngươi một tấm chân tình, ngươi lại nỡ cô phụ hắn!”

Lời Tháp Cát Cổ Lệ đối với Mộ Dung Thất Thất cứ như nói chuyện không đâu, cái quái gì thế? Ả ta có ý gì? Mộ Dung Thất Thất lười cãi nhau với ả, tơ vàng trong tay lóe lên: “Tháp Cát Cổ Lệ, ta nói lại lần nữa, buông con ta ra, ta tha cho ngươi một mạng! Nếu không, ta sẽ khiến ngươi vì việc làm hôm nay mà hối hận vạn lần!”

“Ta không ——”

Lúc nói lời này, Tháp Cát Cổ Lệ bỗng nhiên ngửi thấy một mùi kỳ lạ, cái tay đang ôm Phượng Kiêu, bỗng trở nên ướt nhẹp, hình như là có loại nước ấm, đang từ khe hở bàn tay nàng rơi xuống mặt đất.

Khi nhìn rõ trên tay mình là nước tiểu nóng ấm của con nít, Tháp Cát Cổ Lệ hét toáng lên, ném Phượng Kiêu ra ngoài: “A!” Trong đời này nàng ghét nhất là mấy thứ bẩn thỉu, huống chi nước tiểu này dính hết lên tay nàng, cái loại mùi quái dị này, khiến cho Cổ Lệ suýt chút nữa nôn mửa.

“Kiêu Nhi!” Hoàn Nhan Khang phi thân, đỡ lấy Phượng Kiêu từ trên không, ôm bé vào lòng, đồng thời ngay lúc đó, tơ vàng trong tay Mộ Dung Thất Thất sáng lên, quấn lên cánh tay mới vừa bóp cổ Phượng Kiêu của Tháp Cát Cổ Lệ.

“A ——” chỉ nghe một tiếng hét thảm, tơ vàng quấn lấy tay trái Tháp Cát Cổ Lệ, từ cổ tay trở xuống, toàn bộ bị nàng cắt đứt.

Bàn tay bị cắt rơi trên mặt đất, nhuộm đỏ đám tuyết đang nằm trên mặt đất, Tháp Cát Cổ Lệ ôm cánh tay cụt, định nhặt lên tay trái của mình, vũ khí trong tay Tô Mi cùng Tố Nguyệt lại bay đến trước mặt ả.

“Cẩn thận!”

Một bóng người đột nhiên xuất hiện, ném ra một màn sương mù . Khói nồng đậm tràn quanh, bao phủ hết tất cả mọi người trong đó, đến lúc sương khói tản ra, Tháp Cát Cổ Lệ đã biến mất, chỉ có cái tay trái bị chặt đứt của nàng vẫn còn ở lại trên mặt đất.

“Đuổi theo!” Tô Mi cùng Tố Nguyệt đuổi theo, còn Mộ Dung Thất Thất lại bước nhanh về pháHoàn Nhan Khang: “Cho ta xem con nó!”

“Kiêu nhi không có chuyện gì! Biểu tẩu, ta cũng đuổi theo bọn họ!”

Hoàn Nhan Khang vừa mới chuẩn bị đi, lại bị Mộ Dung Thất Thất gọi lại.”A Khang, cho người phong tỏa kinh thành! Nếu chậm trễ, bọn họ nhất định chạy trốn khỏi thành, đến lúc đó, muốn bắt lấy Tháp Cát Cổ Lệ thì càng khó khăn!”

“Ta biết rồi, biểu tẩu!”

Mộ Dung Thất Thất kiểm tra Phượng Kiêu từ trên xuống dưới, nhìn thấy bé bình yên vô sự, trong lòng thở phào nhẹ nhỏm. Sờ miếng tã lót ươn ướt lạnh như băng, Mộ Dung Thất Thất vội vàng ôm Phượng Kiêu chạy về Thính Tùng Lâu.

“Con đứa bé này, hôm nay làm ẫu thân sợ gần chết!”

Mộ Dung Thất Thất dùng nước ấm, lau rửa sạch sẽ cho Phượng Kiêu, lại nhẹ nhàng thoa thuốc mỡ lên cổ của bé. Tháp Cát Cổ Lệ dùng lực rất lớn, với lại da thịt Phượng Kiêu còn rất non nớt, cho nên hiện tại mới để lại vết ứ đọng xanh tím trên cổ của Kiêu nhi, thấy vậy Mộ Dung Thất Thất không nhịn được rơi nước mắt.

“Thật xin lỗi! Là mẹ không tốt, không chăm sóc con tốt! Là mẹ không tốt!” Nước mắt Mộ Dung Thất Thất tựu như hạt trân châu, thi nhau rớt xuống. Nàng mặc lại quần áo tử tế cho Phượng Kiêu, có một lần nữa bao con trong đệm nhỏ, cuối cùng, mới lau nước mắt bên khóe mi.

“Ngô. . . . . .”

Phượng Kiêu quay trở ra mắt to, nhìn chằm chằm vào Mộ Dung Thất Thất Khuôn mặt nhỏ nhắn mới vừa rồi đỏ lên, lúc này cũng khôi phục bình thường. Tựa hồ hiểu vì sao Mộ Dung Thất Thất đau lòng, Phượng Kiêu “Y y a a” lên, thật giống như đang nói: “Mẹ, đừng lo lắng, con không sao nha!”

Phượng Kiêu ngoan ngoãn như vậy, khiến cho trong lòng Mộ Dung Thất Thất lại càng khó chịu:”Kiêu Nhi, đi, bảo phụ thân con báo thù cho chúng ta!”

Khi Mộ Dung Thất Thất ôm Phượng Kiêu đến tiền thính, Hoàn Nhan Kiệt cùng Đông Phương Lam đã đến một lúc lâu . Phượng Thương đang chào hỏi bọn họ, thấy Mộ Dung Thất Thất, Phượng Thương vội chạy tới: “Khanh Khanh, nàng đã đến rồi!”

Bởi vì chuyện lúc nãy của Tháp Cát Cổ Lệ xảy ra cách xa tiền thính, cho nên chuyện đã xảy ra còn chưa có truyền tới tai Phượng Thương, hiện tại thấy Phượng Thương ôn nhu đi tới, Mộ Dung Thất Thất mở miệng, kêu một tiếng”Thương. . . . . .” Nước mắt lập tức “ào” rơi xuống, giống như sóng thần,ào ào trút xuống.

Trấn Quốc công chúa khóc thành như vậy, khiến cho văn võ bá quan cùng các phu nhân kinh ngạc không dứt. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Không phải là tiệc rượu đầy tháng sao? Tại sao Mộ Dung Thất Thất lại rơi lệ?

Thấy Mộ Dung Thất Thất khóc như mưa, trong lòng Phượng Thương căng thẳng: “Chuyện gì xảy ra vậy? Đã xảy ra chuyện gì?”

“Mới vừa rồi, trong phủ xuất hiện tặc nhân, suýt chút nữa đã bắt Kiêu nhi đi! A Khang cùng Tô Mi, Tố Nguyệt đã đuổi theo tặc nhân rồi? Thương, chàng xem Kiêu nhi của chúng ta!” Mộ Dung Thất Thất mở đệm ấm ra, để Phượng Thương nhìn dấu vết trên cổ Phượng Kiêu.

“Người nọ là ai?” Nhìn dấu vết khủng bố như vậy trên cổ ái nhi, Phượng Thương trầm mặt, một cổ khí thô bạo tràn ra từ người hắn, làm ọi người chúng quanh rùng mình một trận.

“Là Tháp Cát Cổ Lệ! Ả đoạt Kiêu Nhi đi, còn tuyên bố muốn giết con!”

“Tháp Cát Cổ Lệ?” Đông Phương Lam bước nhanh tới, nhận lấy Phượng Kiêu từ tay Mộ Dung Thất Thất, lúc này, Hoàn Nhan Minh Nguyệt cùng Phượng Tà cũng vội vã mà thẳng bước đi tới đây:”Trời ạ! Nữ nhân ngoan độc kia, ả ta muốn giết Kiêu nhi sao!” Đông Phương Lam tức không nhịn nổi: “Người đâu, lục soát thành cho ta! Lục soát thành! Bắt lấy nữ nhân lòng dạ rắn rết kia cho ta!”

“Bà ngoại, ta đã bảo A Khang niêm phong thành rồi!”

“Được lắm! Dám động tới Tiểu trọng tôn của ai gia! Nhất định phải tìm ra nàng!”

Thái độ của Phượng Thương cũng giống như Đông Phương Lam, hắn nắm lấy tay Mộ Dung Thất Thất, thanh âm trong trẻo trở nên lạnh lùng: “Ả vậy mà có thể trà trộn vào Nhiếp Chính Vương phủ, Tháp Cát Cổ Lệ đúng là gan quá lớn! Cũng không biết là ai cho nàng cái lá gan này .”

Lúc nói lời này, ánh mắt của Phượng Thương quét ngang đám khách nhân đến chúc mừng, ánh mắt lạnh lẽo ấy khiến cho tất cả mọi người cảm thấy sợ. Nhiếp chính vương có ý gì vậy? Chẳng lẽ là bảo, Tháp Cát Cổ Lệ có liên quan đến những vị khách này sao? Là do họ dẫn tới?

Những người này vừa nghĩ tới thủ đoạn của Phượng Thương đều sợ hãi không thôi. Bọn họ đều ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, không dám lên tiếng, trong lòng đều ngầm suy đoán, rốt cuộc là ai làm ra “chuyện tốt này !”

“Cát Tường!” Phượng Thương gọi Cát Tường, giật hổ phù bên hông xuống, ném cho nàng: “Truyền lệnh của ta, sai Ưng Kỵ quân phong tỏa cửa thành, mọi người không được ra khỏi thành. Ngươi mang người, lục soát từng nhà cho ta! Bổn vương đây muốn xem thử, người nào có lá gan lớn như vậy, thế nhưng chứa chấp khâm phạm của triều đình! Nếu là tìm được ai chứa chấp ả ta, bắt lại! Nếu phản kháng, thì giết chết tại chỗ không cần luận tội!”

“Dạ!” Cát Tường cầm hổ phù, vội vã đi ra ngoài.

Làm xong những thứ này, Phượng Thương thấp giọng an ủi Mộ Dung Thất Thất, qua một lúc lâu, nước mắt của Mộ Dung Thất Thấtmới dừng lại. Đông Phương Lam xem tiểu tôn tử Phượng Kiêu như bảo bối, ôm bé, dắt Hoàn Nhan Kiệt, cùng rời khỏi nơi này với Hoàn Nhan Minh Nguyệt.

Nhân vật chính của bữa tiệc đã rời đi, nhưng Phượng Thương lại không hề có ý định cho đám quan viên này trở về.

“Ngồi! Khai yến!” Trong miệng nói như vậy, Phượng Thương gọi quản gia Phượng Tề tới gần bên mình, dặn dò hắn mấy tiếng, Phượng Tề lui xuống.

“Cảm tạ các vị tới tham gia yến tiệc đầy tháng của tiểu nhi! Đa tạ !” Một tiếng “đa tạ” vang lên từ trong miệng Phượng Thương, mang theo mười phần hàn khí. Phượng Thương biết, tại phủ mình mặc dù không nhiều lắm người lắm,nhưng đủ phòng vệ bình thường. Hôm nay là lễ đầy tháng của Phượng Kiêu, mọi người có chút khẩn trương, nhưng hắn trăm triệu không nghĩ tới Tháp Cát Cổ Lệ có thể lẻn vào được .

Phàm là người vào Vương Phủ, đều phải cầm thiệp mới có thể tiến vào. Kia chỉ có thể nói rõ một vấn đề, chính là Tháp Cát Cổ Lệ theo chân các văn võ quan viên trước mắt vào Vương Phủ, nói cách khác, trong triều có người chứa chấp Tháp Cát Cổ Lệ. Lúc này Phượng Thương thấy, đây là một tín hiệu cực kỳ nguy hiểm !

Mặc dù Đông Lỗ quốc, Tây kỳ quốc cùng Nữ Chân tộc đã trở thành lịch sử, nhưng mà lại không bắt được Long Trạch Cảnh Thiên cùng Tháp Cát Cổ Lệ. Hiện tại Tháp Cát Cổ Lệ thế nhưng đến kinh thành Bắc Chu quốc, nói rõ trong triều có người cấu kết với ả.

Rốt cuộc là ai? Người nào sẽ có lá gan lớn như vậy, dám chứa chấp Tháp Cát Cổ Lệ?

Thời điểm Phượng Thương trầm mặc, Phượng Ngọc đã chỉ huy ngươi mang các món ăn lên, từng món ăn ngon mắt ngon miệng được đặt lên từng bàn, nhưng đám khách nhân đều mất đi hứng thú thưởng thức. Ám sát Tiểu thế tử nhà Nhiếp Chính Vương, tội này có bao nhiêu nặng a Không có người nào có thể gánh chịu lửa giận của Phượng Thương .

Trong lúc tất cả mọi người đang lo lắng, trong lòng Mục Hoa cũng bắt đầu bất ổn. Tháp Cát Cổ Lệ đúng là một kẻ điên! Lại mò tới trước mi mắt Phượng Thương, còn muốn giết Phượng Kiêu! Nữ nhân này quả thực cực kỳ ngu xuẩn! Bọn họ không phải là đã thương lượng, hết thảy đều dựa theo kế hoạch mà làm sao? Nữ nhân này nhìn rất khôn khéo, tại sao hôm nay mất đi lý trí như vậy ?

Phượng Tề mang người, lục kỹ từng xó trong Vương Phủ một lần, đến xế chiều, mới trở lại tiền thính.

“Vương gia, đây là y phục chúng ta phát hiện trong nhà vệ sinh. Tháp Cát Cổ Lệ giết tỳ nữ trong Vương Phủ, hóa trang thành bộ dạng của nàng, thi thể của tỳ nữ, mới tìm được trong nhà xí.”

Vào lễ đầy tháng của Phượng Kiêu, Phượng Thương cho phát thiệp mời các quan viên trong kinh thành. Mà thiếp mời Nhiếp Chính vương phủ là tìm người đặc biệt làm theo yêu cầu, căn bản là không thể nào giả mạo. Phượng Tề lấy thiếp mời từ trong bộ y phục kia ra, bên trên đó ghi tên một vị quan trong kinh thành.

“Chu Đức Lợi?” Phượng Thương vừa đọc lên, những viên quan chờ kết quả nghe thấy tên, vội vàng nhìn trái nhìn phải, xem thử tên khốn Chu Đức Lợi kia núp ở chỗ nào. Chẳng qua là nhìn một vòng mới phát hiện, người này căn bản cũng không có ở đây.

“Đến nhà Chu Đức Lợi xem thử đi!”

Lại đợi một lát, Phượng Tề vội vả chạy trở lại.”Vương gia, Chu đại nhân té xỉu ở chính trong xe ngựa của hắn, xem ra là bị hạ độc.”

Nghe thấy lời của Phượng Tề, tim Mục Hoa mới hạ xuống . May mà Tháp Cát Cổ Lệ không có ngu xuẩn đến mức kia, còn biết cầm thiệp mời của người khác đi vào. Chẳng qua là hiện tại, không biết cái nữ nhân ngu xuẩn này đang trốn nơi nào vậy! Hi vọng nàng không có đi phủ Thừa Tướng, lúc này, ngàn vạn chớ liên lụy đến lão.

“Đã không còn chuyện gì rồi, hôm nay đã phiền các ngươi đi một chuyến! Ái nhi hôm nay bị kinh sợ, Bổn vương muốn bắt hung thủ, báo thù cho nhi tử, không thể bồi mọi người! Xin mọi người cứ tận hứng! Phượng Tề, giúp Bổn vương tiếp đón khách khứa cho thật tốt!” Phượng Thương đứng lên chắp tay nói xin lỗi, kéo Mộ Dung Thất Thất đi phía sau.

“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Phượng Thương vừa đi vừa hỏi Mộ Dung Thất Thất, lúc này nhưng vội vàng đi xem Phượng Kiêu, mới vừa rồi chẳng qua là nhìn lướt qua, không có nhìn kỹ, hiện tại xác định Tháp Cát Cổ Lệ không phải do khách mời mang đến, chuyện đầu tiên hắn muốn làm lúc này chính là đi thăm con trai bảo bối.

Mộ Dung Thất Thất tỉ mỉ kể lại chuyện đã xảy ra một lần, đến lúc nghe thấy Mộ Dung Thất Thất đã chặt đứt một tay của Tháp Cát Cổ Lệ, trong mắt Phượng Thương hiện lên vẻ tán thưởng

“Là ai cứu Tháp Cát Cổ Lệ? Long Trạch Cảnh Thiên sao?”

Phượng Thương nhắc tới Long Trạch Cảnh Thiên, làm cho Mộ Dung Thất Thất có chút kinh ngạc, “Không phải là hắn, giọng của Long Trạch Cảnh Thiên, ta có thể nhận ra. Tại sao chàng lại cho là hắn?”

“Tháp Cát Cổ Lệ có thể trốn đến Yên kinh thành, Long Trạch Cảnh Thiên cũng vậy. Ta lo lắng rằng nếu bọn họ liên thủ với nhau thì sẽ phiền toái ——”

Bên ngoài Vương Phủ, một cuộc truy bắt trước nay chưa có đang tiến hành.

Bách tính biết được Tiểu thế tử nhà Nhiếp Chính Vương thiếu chút bị người giết hại, tất cả đều tức giận không dứt. Từ lúc Tiểu thế tử mới ra đời, người đã giúp cho bọn họ buôn bán lời một vố lớn, quả thực chính là phúc tinh của bọn họ! Hiện tại có người muốn giết Tiểu thế tử? Rốt cuộc là người nào ác độc như vậy! Thật là quá khốn kiếp! Từ tức giận, bách tính nhà nhà trong Yên kinh thành cũng tự giác giúp Ưng Kỵ quân tìm kiếm tung tích của Tháp Cát Cổ Lệ .

Khi Mục Hoa đang suy nghĩ, Tháp Cát Cổ Lệ ngàn vạn chớ chạy đến nơi của lão, nữ nhân này, lại thật trốn trong phủ Thừa tướng.

“Uy, Cổ Lệ, ngươi bị sao vậy?” Độ Nhất vỗ vỗ vào mặt Tháp Cát Cổ Lệ, quản gia trong Tướng phủ đã tìm đại phu băng bó tay trái cho Tháp Cát Cổ Lệ . May là lúc trước giúp nàng xử lý cái tay đã bị chặt đi, nàng mới không bị mất quá nhiều máu mà tử vong, coi như là cứu nàng một mạng.

“Chết, không chết được. . . . . .” Môi Tháp Cát Cổ Lệ tái nhợt, chau mày. Từ nơi cánh tay gãy truyền đến đau đớn, làm cho nàng không nhịn được phát run cả người:”Lần này, cám ơn ngươi. . . . . . Hôm nay. . . . . .”

“Không cần khách khí! Lần sau đừng ngu ngốc như vậy! Bằng năng lực một mình ngươi, căn bản là không thể đối kháng được với Phượng Thương !”

Lúc nói chuyện, Độ Nhất nghĩ tới Mộ Dung Thất Thất . Nữ nhân kia xuất thủ vừa nhanh vừa hận, còn có tơ vàng trong tay nàng, hoàn toàn chính là vũ khí đoạt mạng người. May mà hắn đã sớm chuẩn bị, nếu không, hôm nay bọn họ ắt sẽ chết trong Nhiếp Chính vương phủ.

“Mộ Dung Thất Thất rất lợi hại, ngươi không thể trêu vào!” Độ Nhất cho Tháp Cát Cổ Lệ một lời khuyên: “Về sau, ngươi tốt nhất đừng trêu chọc nàng!”

“Không được. . . . . . Ta muốn báo thù!” Nghĩ tới tay trái của mình bị Mộ Dung Thất Thất chặt đứt, Tháp Cát Cổ Lệ hận Mộ Dung Thất Thất từ tận đáy lòng.

Lúc trước nàng còn tưởng rằng Mộ Dung Thất Thất chỉ nhờ vào gương mặt xinh đẹp mới nhận được sự ưu ái của Phượng Thương, hiện tại nàng biết mình sai lầm rồi, nữ nhân này có lực lượng cường đại. Có điều, Tháp Cát Cổ Lệ cũng không cho là mình kém Mộ Dung Thất Thất chút nào, chuyện xảy ra hôm nay chỉ là ngoài ý muốn, do nàng quá khinh thường, hơn nữa đối phương người đông thế mạnh. Nếu là một chọi một, nàng chưa chắc sẽ thua ở trong tay Mộ Dung Thất Thất.

Độ Nhất thấy trong đôi mắt của Tháp Cát Cổ Lệ hiện lên vẻ không phục, nữ nhân này, đều bởi vì nàng cố chấp, quật cường mà mất đi tay trái, còn không chịu hối cải, vẫn bướng bỉnh như vậy.

“Đây là thuốc, sáng tối mỗi ngày đều phải uống. Đây là thuốc dán, mỗi năm ngày phải đổi lại một lần.”

Đại phi băng bó vết thương cho Tháp Cát Cổ Lệ viết phương thuốc xong, đưa cho quản gia:”Nếu như không có việc gì, ta đi đây! Ngày mai ta lại đến đây tái khám cho vị cô nương này

“Tốt, cám ơn ngươi!” Độ Nhất cười cười tiễn đại phu, đợi đại phu đeo hòm thuốc, xoay người đi. Trong tay Độ Nhất xuất hiện một cây chuỷ thủ, trực tiếp đâm vào sau lưng đại phu .

## 132. Chương 139 : Hôn Lễ Của Hoàn Nhan Khang Cùng Tô Mi

“A—-” Đại phu còn chưa kịp kêu ra tiếng, đã té xuống đất, tắt thở. Nếu như đại phu này biết được rằng mình đến xem bệnh sẽ bị giết chết, ắt sẽ không đến đây chuyến này.

“Sao ngươi lại giết hắn?”

Quản gia tướng phủ thấy Độ Nhất làm vậy, nóng nãy: “Vừa nãy hắn còn cứu người, tại sao phải giết hắn chứ?”

“Quản gia, chẳng lẽ ngươi không biết câu giết người diệt khẩu sao? Nếu hắn khai chúng ta ra, vậy sẽ phiền toái! Đến lúc đó không chỉ chúng ta gặp xui, mà còn lão gia nhà các ngươi nữa—” Độ Nhất rút dao ra khỏi lưng đại phu, lau vết máu dính trên đó, rồi mới cất nó đi.

“Các ngươi— ai….” Quản gia không biết rốt cuộc chuyện Mục Hoa hợp tác với đám người này là tốt hay không tốt, khi đang không biết làm sao cho phải, Mục Hoa đã về tới Tướng phủ.

Nhìn thấy Tháp Cát Cổ Lệ đang bị thương và Độ Nhất, Mục Hoa hết sức kinh ngạc: “Sao các ngươi lại ở chỗ này?”

“Nàng bi thương, ta không tìm được đồng bọn của nàng, nên mang nàng đến đây.” Độ Nhất nhún vai, Mục Hoa nhìn thấy Tháp Cát Cổ Lệ bị mất đi tay trái, giật mình không thôi: “Công chúa Cổ Lệ, tay của người?”

“Là tiện nhân Mộ Dung Thất Thất kia làm ta bị thương!”

Nói đến cái tên Mộ Dung Thất Thất, hàm răng Tháp Cát Cổ Lệ nghiến “kèn kẹt”. Nữ nhân kia quá ác độc! Vậy mà cắt đứt tay trái của nàng! Không có tay trái, nàng còn có thể làm được gì? Vậy chẳng phải nàng không khác gì phế vật sao?

Nghe Tháp Cát Cổ Lệ nói tất cả đều do Mộ Dung Thất Thất làm ra, Mục Hoa lại càng kinh ngạc. Năng lực của Tháp Cát Cổ Lệ, ít nhiều gì hắn cũng biết được, còn Mộ Dung Thất Thất, mềm yếu ngọt ngào như vậy, lúc nãy khi khóc trước mặt Phượng Thương có bao nhiêu điềm đạm, đáng yêu, không ngờ võ công của nàng lại cao cường đến vậy, thủ đoạn độc ác đến thế, thật có chút không tưởng được.

“Thù này, ta nhất định phải báo! Nhất định phải báo!” Sắc mặt Tháp Cát Cổ Lệ tái nhợt, đau nhứt từ chỗ cánh tay bị đứt truyền đến, không ngừng nhắc nhở này hết thảy những chuyện đã phát sinh hôm nay.

“Các ngươi đừng nghĩ đến những chuyện đó, việc báo thù, để sau hẵng nói. Cũng do ngươi hôm nay đến Nhiếp Chính Vương phủ, suýt làm Tiểu thế tử bị thương, nên Phượng Thương đã sai người phong tỏa cửa thành, còn điều động Ưng Kỵ quân lục soát thành! Chắc hẳn không bao lâu nữa sẽ tra soát đến đây!”

“Bọn họ dám lục soát phủ Thừa tướng sao?” Độ Nhất có chút không tin, dù sao Mục Hoa là Thừa tướng, Phượng Thương có liều lĩnh đến đâu, cũng không thể không nể tình đến vậy. Lục soát nơi ở của một vị quan nhất phẩm, sẽ không bị chỉ trích sao?

Không thể không nói, Độ Nhất nghĩ thế đúng thật rất ngây thơ, Mục Hoa chỉ nhìn vẻ mặt của hắn, đã đoán ra ý nghĩ đơn giản trong lòng hắn.

“Độ Nhất, ngươi thật không hiểu Phượng Thương. Chỉ cần hắn muốn, dù có trái ý trời, hắn cũng sẽ làm. Hôm nay công chúa Cổ Lệ động đến vảy ngược\* của hắn, đừng nói là phủ Thừa tướng của ta, cho dù là hoàng cung, Phượng Thương cũng cho người lục kỹ!” (\*điểm mấu chốt, giới hạn của 1 người)

“Lục soát thành?” Tháp Cát Cổ Lệ nghe xong, định đứng lên: “Các huynh đệ của ta vẫn còn đang ở trong khách điếm trong thành, vậy chẳng phải bọn họ đang gặp nguy hiểm? Ta muốn đi tìm họ… Ta…”

Còn chưa đứng lên, Tháp Cát Cổ Lệ đã choáng váng một trận, Độ Nhất bước lên phía trước, đỡ lấy nàng: “Ngươi đã thế này, sao lại còn xúc động như vậy? Bây giờ ngươi ra ngoài, bị người ta bắt, chẳng phải là chịu chết sao?”

“Thế nhưng mà, bọn họ đã theo ta nhiều năm, là huynh đệ vào sinh cộng tử với ta, ta, ta không thể vứt bỏ họ!”

Tháp Cát Cổ Lệ giãy giụa, nhớ lại lúc trước, nhưng mà nàng đã mất máu quá nhiều nên căn bản chính là lực bất tòng tâm.

Nhìn thấy Tháp Cát Cổ Lệ như vậy, Độ Nhất thở dài: “Ngươi đừng giãy nữa, ta giúp ngươi đi xem họ! Ở đâu? Ta đi thông báo cho bọn họ!”

“Tại khách điếm Hanh Thông ở thành Tây.” Trên trán Tháp Cát Cổ Lệ đổ mồ hôi lạnh, một bước này, nàng đi nhầm rồi. Có điều Tháp Cát Cổ Lệ lại không ngờ đến rằng Độ Nhất lại ra tay cứu nàng, hiện tại còn nguyện ý mạo hiểm đi thông báo cho người của nàng, trước kia nàng luôn cãi nhau với Độ Nhất chỉ vì chút chuyện vặt, thế nhưng….

“Cảm ơn ngươi….”

“Đừng khách khí.” Độ Nhất vung tay lên, quay về phía Mục Hoa: “ Thừa tướng, ông có biện pháp nào có thể giúp đỡ chúng ta được hay không? Vạn nhất, chúng ta bị bắt ngay tại Tướng phỉ, đối với ông hay với bọn ta đều không tốt.”

“Độ Nhất thiếu hiệp yên tâm, lão phu có biện pháp dẫn các ngươi ra khỏi thành. Ngươi đi nhanh lên, mau trở về, không cần thiết thì đừng dừng lại quá lâu. Ta sẽ sai người thông tri với Long Trạch điện hạ, đợi tập trung đông đủ, lão phu tiễn các ngươi ra khỏi thành.”

Chuyện đã đến bước này, Mục Hoa cũng chỉ có thể làm vậy.

Nếu như Tháp Cát Cổ Lệ không tự tiện hành động, ắt sẽ không xảy ra sơ xuất lớn như vậy. Nhưng mà chuyện đã rồi, hắn chỉ có thể tống khứ bọn Tháp Cát Cổ Lệ cùng Độ Nhất ra khỏi thành. Vạn nhất Ưng Kỵ quân tra đến Tướng phủ, phát hiện dấu vết còn sót lại, vậy kiểu gì lão cũng xong đời, còn chuyện của lão và Hoàn Nhan Hồng đã sắp đặt ắt cũg sẽ phơi bày trước ánh sáng, vậy thì cái được không bù cái mất.

Độ Nhất rời khỏi Tướng phủ, dựa theo lời Tháp Cát Cổ Lệ nói, đến thành Tây, chưa đến khách điếm Hanh Thông, đã nghe thấy tiếng đánh nhau, Độ Nhất kinh hoảng trong lòng, bước nhanh đến, vòng qua góc đường, liền thấy mặt đất nhuốm máu.

Lúc này, đã vào hoàng hôn, ánh sáng còn sót lại soi rọi cả vùng đất, tạo nên một vầng hào quang phủ quang giáp đen của Ưng Kỵ quân.

Trên mặt đất có khoảng mười thi thể, trong đó có một tên có râu quai nón, Độ Nhất từng thấy qua, hắn ta là trợ thủ đắc lực của Tháp Cát Cổ Lệ, luôn luôn đi theo cạnh nàng. Sau khi nhìn thấy đống thi thể ngổn ngang, Độ Nhất nhẹ thở dài, quay người, rời khỏi đây.

Đợi đến lúc Độ Nhất Tướng phủ,Tháp Cát Cổ Lệ vừa nhìn thấy hắn đã hỏi tung tích đám người của nàng, Độ Nhất trầm mặc một hồi, lắc đầu: “Khi ta đến, bọn họ đã chết. Tổng cộng mười tám người, mười tám thi thể.”

“Không….” Tháp Cát Cổ Lệ ôm đầu, kêu lên, nước mắt trào khỏi mi mắt, tí tách rơi xuống: “Tại sao lại vậy, bọn họ vốn không phải chết! Đều do ta, đều do ta cậy mạnh, là ta hại họ!”

Mười tám người kia đã đi theo bên người Tháp Cát Cổ Lệ khoảng mười năm, cùng nàng trải qua mọi trận đấu lớn có, nhỏ có, luôn trung thành và tận tâm với nàng, hôm nay, lại trở thành mười tám thi thể lạnh băng, khiến cho Tháp Cát Cổ Lệ sao có thể tiếp nhận.

“Đều là lỗi của ta! Là ta hại họ!” Tháp Cát Cổ Lệ đánh vào đầu mình, miệng vết thương trên tay trái vốn đã được băng bó kỹ vì đánh mạnh mà lại chảy máu.

“Này, ngươi đã đủ chưa vậy?” Độ Nhất cầm lấy tay Tháp Cát Cổ Lệ, không cho nàng tự đánh mình nữa, không ngờ Tháp Cát Cổ Lệ lại đạp một cước, đá Độ Nhất té xuống mặt đất: “Ta muốn báo thù! Ta muốn báo thù bọn hắn!”

Tháp Cát Cổ Lệ tự đỡ mình đứng lên, vừa đi hai bước, Độ Nhất rống lên: “Đã đủ rồi! Tháp Cát Cổ Lệ, ngươi đừng làm rộn mọi chuyện lên nữa, được không vậy? Ngươi đã tự hại mình, hại thủ hạ của mình, chẳng lẽ ngươi còn muốn hại chết chúng ta luôn sao? Ngươi có hiểu hay không vậy? Đây không phải là sa mạc rộng lớn của ngươi! Ngươi cũng không còn là công chúa tôn quý của Nữ Chân! Ngươi tỉnh lại đi!”

Lời của Độ Nhất khiến cho Tháp Cát Cổ Lệ sững sờ ngay kia, sau đó khóc lớn lên. Hình tượng của Tháp Cát Cổ Lệ luôn luôn kiên cường, cho dù đệ đệ bị giết, bộ tộc tan rã, nàng cũng chưa từng như vậy, nhưng bây giờ lại khóc thành thế, khiến cho tay chân Độ Nhất có chút luống cuống, cứ như rằng hắn đã làm gì ác vậy.

“Khóc cho họ, không bằng lau khô nước mắt, trước trốn đi, tránh chết, rồi mới trở về trả thù!”

Long Trạch Cảnh Thiên xuất hiện trong phòng, hắn trầm mặc, nhìn chằm chằm vào Tháp Cát Cổ Lệ: “Không phải nói đợi thời cơ cùng hành động sao! Do ngươi tự tiện quyết định, suýt chút nữa chúng ta đã bị lộ ra ngoài ánh sáng, làm phiền ngươi lần sau nếu có xúc động lần nữa nhớ suy nghĩ kỹ trước, đừng hại thêm ai nữa!”

“Điện hạ, nàng ấy đã biết sai rồi, ngươi đừng nói như vậy.” Độ Nhất lúc này lại ra mặt giúp Tháp Cát Cổ Lệ.

“Hừ!” Long Trạch Cảnh Thiên hừ lạnh một tiếng, chuyển hướng Mục Hoa: “Đa tạ Thừa tướng đã nhắc nhở, nếu không ta đây không thể đứng ở nơi này rồi!”

“Điện hạ không cần khách khí! Đúng rồi, các vị, thời gian không còn sớm, các ngươi vẫn nên tranh thủ thời gian rời thành cùng ta!” Mục Hoa dẫn Long Trạch Cảnh Thiên, Độ Nhất cùng Tháp Cát Cổ Lệ đến thư phòng của lão, mở cửa ngầm ra, đi một lúc thì dừng lại, xốc thảm lông dưới mặt đất lên, lộ ra một tấm ván gỗ.

“Nơi này là một mật đạo mà trước kia lão phu đã đào, đi thông ra bên ngoài thành. Hiện tại Phượng Thương đã phong tỏa thành, các ngươi không thể ra, rời đi từ nơi này là an toàn nhất đó!” Lúc nói chuyện, Mục Hoa đã mở tấm ván gỗ ra, tự mình xuống mật đạo trước.

Long Trạch Cảnh Thiên mang theo hai người, cộng thêm Độ Nhất và Tháp Cát Cổ Lệ, tổng cộng năm người đi theo sau lưng Mục Hoa, tiến vào địa đạo.

Mật đạo này, đào cũng không cao, đi bên trong phải hơi khom lưng, hơi không cẩn thận liền động đầu. Đi một hồi lâu trong địa đạo, mới tới một lối ra khác. Điều khiến Long Trạch Cảnh Thiên kinh ngạc chính là, lối ra của địa đạo này, lại là một cái giếng cạn bị bỏ hoang.

Khi những người kia leo lên giếng từ những dây khô rủ xuống, Độ Nhất ngồi xổm trước mặt Tháp Cát Cổ Lệ: “Lên đi, ta cõng ngươi lên đó!”

Tháp Cát Cổ Lệ có chút kinh ngạc, không nói chuyện, ngồi lên, áp vào lưng Độ Nhất, hai người ra ngoài cuối cùng.

Lúc này, trời đã tối, Mục Hoa ôm quyền cúi người về phía đám người Long Trạch Cảnh Thiên: “Gần đây đang ồn ào, kính xin các vị tránh một chút! Phủ Thừa tướng của Mục Hoa ta luôn mở cửa chào đón các vị!”

“Đa tạ Thừa tướng!” Đám người Long Trạch Cảnh Thiên ôm quyền cảm tạ, trong lòng bọn họ đều rõ, nếu không có Mục Hoa, nói không chừng Phượng Thương đã tìm ra bọn họ, hiện tại ắt họ chẳng thể bình an đứng tại đây.

Trong phủ Nhiếp Chính Vương, Phượng Thương nghiêm mặt: “Mười tám người? Không có Tháp Cát Cổ Lệ? Ả ta đã đi đâu được chứ?”

Một ngày này, Ưng Kỵ quân đã lục soát hơn phân nửa thành, còn lại chỉ có thành Đông- nơi ở của đám quan lớn cùng Hoàng cung. Mười tám người kia hiển nhiên là đồng bọn của Tháp Cát Cổ Lệ, điều khiến cho Phượng Thương cảm thấy ngoài ý muốn chính là Tháp Cát Cổ Lệ rõ ràng chưa quay lại đó, ả ta rốt cuộc đã trốn đi đâu?

“Vương gia, ngày mai, chỉ còn khu đông cùng hoàng cung, rốt cuộc tra hay không tra? Thứ cho thuộc hạ nói thẳng, nếu như trong triều thật sự có người cấu kết với Cổ Lệ, tên kia muốn giấu ả, vẫn có khả năng. Cho dù chúng ta tìm, cũng chưa chắc có thể tìm được.”

Lời của Nạp Lan Tín hoàn toàn có lý, Phượng Thương hiểu rõ, nếu như không tìm thấy trong nhà dân, vậy Tháp Cát Cổ Lệ ắt hẳn đang trốn trong nhà quan. Chỉ là trong kinh thành có nhiều quan viên như vậy, tra từng nhà từng nhà, rất tốn thời gian, hơn nữa nô bộc trong phủ quan cũng rất nhiều, muốn giấu người, đúng là chuyện rất dễ. Chuyện này, thật khó giải quyết.

“Cho người rút lui, ngày mai khôi phục lại bình thường, chỉ là phải cẩn thận kiểm tra tất cả những người rời khỏi kinh thành. Sau đó, cho người Phật Sinh Môn tìm kiếm tung tích của Tháp Cát Cổ Lệ. Thuận tiện, tìm cả Long Trạch Cảnh Thiên. Ta lo rằng hai người này hợp tác với nhau, đến lúc đó thì có chuyện rồi!”

An bài xong những chuyện này, Phượng Thương trở về Thính Tùng lâu.

Tuy ban ngày đã trải qua chuyện như vậy, nhưng bộ dáng Phượng Kiêu cứ như không hề gặp chút kinh hão, ăn no rồi bú sữa, theo lời ru của Mộ Dung Thất Thất mà tiến vào mộng đẹp.

“Ngủ?” Phượng Thương đi đến bên giường, nhìn Phượng Kiêu trong lòng Mộ Dung Thất Thất.

“Ừm!” Mộ Dung Thất Thất gật đầu, cẩn thận từng ly từng tí đặt Phượng Kiêu xuống giường.

“Tiểu tử này, hôm nay rõ ràng không hề khóc! Thật không biết là hắn gan lớn hay là giấu điều gì.” Bế nhi tử lên, Phượng Thương có cảm giác đặc biệt tự hào. Hắn cảm thấy biểu hiện hôm nay của Phượng Kiêu rất tốt, rất không bình thường, không như tiểu hài nhi bình thường.

Nhìn thấy vẻ đắc ý trong mắt Phượng Thương, Mộ Dung Thất Thất khẽ cười một tiếng, buông màn xuống, kéo Phượng Thương sang một bên.

“Tìm được người chưa?”

“Chỉ tìm được đồng đảng, không tìm được Tháp Cát Cổ Lệ.”

“Hả?” Mộ Dung Thất Thất nhíu mi đẹp: “Ả ta chứa ai vậy? Chẳng lẽ có người bao che cho ả? Là ai chứ?”

“Được rồi, Khanh Khanh, vấn đề này cứ giao cho ta, nàng đừng nghĩ nhiều như vậy! Hôm nay hẳn đã khiến nàng sợ hãi! Lát nữa nàng nghỉ ngơi sớm một chút, đây là chuyện của nam nhân, nàng cứ để cho ta giải quyết đi!”

Phượng Thương ôm lấy mọi chuyện, Mộ Dung Thất Thất tất nhiên cao hứng, gật đầu nói: “Được.”

Mộ Dung Thất Thất tựa trong lòng Phượng Thương; “Thương, đợi qua chuyện này, chúng ta có lẽ nên xử lý chuyện hôn lễ của A Khang cùng Tô Mi nhỉ? Không thể vì chuyện của chúng ta mà làm chậm trễ chuyện của họ nha! Đợi họ kết hôn xong, chúng ta sẽ đến Nam Phượng quốc, chàng thấy được không?’

Đề nghị của Mộ Dung Thất Thất, Phượng Thương đương nhiên tán thành hai tay. Hôn sự của Hoàn Nhan Khang, hắn một mực luôn để trong lòng, nguyên bản hắn muốn tranh thủ thời gian để Hoàn Nhan Khang sớm ôm người đẹp về nhà, hiện tại Mộ Dung Thất Thất nhắc đến, vừa vặn hợp với ý hắn.

“Ta đã cho người chọn ngày giờ, ngày mười tám tháng hai là ngày tốt! Ta cũng không muốn A Khang mãi quấy rối thế giới hai người của chúng ta nha, sớm một chút để Tô Mi đến quản lý hắn thì thật tốt!”

Trong phủ Tiêu Dao Vương, Hoàn Nhan Khang hắt hơi một cái, sau khi hắt hơi xong, hắn sờ sờ cái mũi, căn bản không hề biết rằng Mộ Dung Thất Thất cùng Phượng Thương đang lo chuyện tương lai của hắn.

Mục Hoa vốn cho rằng Phượng Thương nhất định sẽ lật tung kinh thành lên, không nghĩ qua ngày hôm sau mọi chuyện lại bình thường, ngoại trừ cửa thành có Ưng Kỵ quân kiểm tra người đi đường ra vào thành, những chuyện khác đều tan thành mây khói, giống như một tràng oanh oanh liệt liệt tra thành ngày hôm qua, hoàn toàn là “một màn kinh động hư ảo”.

Mà hành vi của Phượng Thương, càng khiến Mục Hoa khó đoán được. Dựa theo cá tính trước đây của Phượng Thương, không bắt được Tháp Cát Cổ Lệ ắt không bỏ qua, hẳn là, nam nhân sau khi kết hôn đều trở nên lòng vòng, trở nên ôn nhu hơn?

Mục Hoa làm sao biết rõ, bên ngoài Yến Kinh, người của Phật Sinh Môn cùng người của Ma Vực đã bày ra thiên la địa võng, bức họa của Long Trạch Cảnh Thiên cùng Tháp Cát Cổ Lệ đã được đưa đến khắp các châu huyện. Sau khi rời khỏi kinh thành, mấy người kia đều phải ngày ngày trải qua cuộc sống trốn chui trốn nhũi, vô luận trong triều đình hay trong giang hồ, đều có người tìm kiếm bọn hắn.

Để đối phó với Tháp Cát Cổ Lệ, Phượng Thương chọn dùng thủ đoạn “đánh rắn động cỏ”. Đã không biết ả ở nơi nao, vậy cứ tạo nên một trạng thái hoảng sợ, khó lòng chịu nổi dù chỉ một ngàu, khiến cho lòng ả ngày đêm không được an ổn. Binh mã của triều đình ở ngoài sáng, người của Phật Sinh Môn cùng Ma Vực ẩn trong tối, một ngày nào đó, bọn họ sẽ lộ ra chân ngựa\*, đến lúc đó chỉ dùng một mẻ hốt gọn tất cả bọn họ. (\*điểm yếu, điểm sơ suất)

Sau khi Mộ Dung Thất Thất nói chuyện muốn chuẩn bị hôn sự cho Hoàn Nhan Khang cùng Tô Mi cho Đông Phương Lam nghe, vị thái hoàng thái hậu này quả thực cực kỳ cao hứng.

Đông Phương Lam từng nhìn thấy Tô Mi rất nhiều lần, rất yêu thích cô nương đáng yêu, dễ tính này, có điều, thứ khiến Đông Phương Lam để ý nhất chính là dáng người cao gầy của Tô Mi, theo lời của bà mà nói, tướng mạo của Tô Mi chính là bộ dáng mắn đẻ.

Lúc Đông Phương Lam nói lời này, Hoàn Nhan Khang cùng Tô Mi đều ở bên cạnh, Hoàn Nhan Khang vẫn luôn mừng rỡ, trì độn cười cười, còn Tô Mi lại đỏ mặt xấu hổ.

“Nha đầu a, nhanh qua cửa một chút! Qua bước rồi hãy gọi ta một tiếng nãi nãi!” Đông Phương Lam nắm bàn tay Tô Mi, càng nhìn Tô Mi càng thấy yêu thích, cuối cùng bà dứt khoát cởi hết đống vòng vàng trên tay xuống, đeo cho Tô Mi.

“Thái hoàng thái hậu, cái này không được….”

Tô Mi muốn cự tuyệt lại bị Hoàn Nhan Khang ngăn lại: “Hoàng tổ mẫu đã tặng, nàng cứ nhận đi! Đây là lễ gặp mặt! Nhận lễ này, nàng là con dâu nhà Hoàn Nhan ta rồi!”

Lần đầu tiên, Tô Mi không đấu võ mồm với Hoàn Nhan Khang mà đỏ mặt, hiện ra vẻ đáng yêu của tiểu nữ tử.

Thời gian trôi qua cực nhanh, ngày mười tám tháng hai rất nhanh đã đến. Sáng sớm, Tô Mi đã bị người vực dậy, Mộ Dung Thất Thất tự mình trang điểm cho Tô Mi, Tố Nguyệt ở một bên vấn tóc cho Tô Mi. Mũ phượng, khăn trùm cùng đồ trang sức quý báu đều được Mộ Dung Thất Thất chuẩn bị xong từ sớm, làm cái này, làm cái kia một hồi, Tô Mi chính thức trở thành một tân nương tử.

“Thật xinh đẹp!” Mộ Dung Thất Thất vẽ mày cho Tô Mi, buông bút trong tay xuống.

“Hôm nay, Tô Mi của chúng ta là tân nương tử xinh đẹp đệ nhất thiên hạ!”

“Tiểu thư…” Tô Mi đứng lên, quỳ xuống trước mặt Mộ Dung Thất Thất, hành động đột ngột của nàng khiến cho Mộ Dung Thất Thất sững sờ, vội vàng định đỡ Tô Mi lên, lại bị Tô Mi cự tuyệt: “Tiểu thư, Tô Mi có ngày hôm nay, không thể không nhắc đến người! Tô Mi cảm tạ người!”

Nói xong, Tô Mi dập đầu ba cái với Mộ Dung Thất Thất: “Tô Mi đạ tạ tiểu thư!’

“Tô Mi, mau đứng lên đi!”

Trong mắt Mộ Dung Thất Thất có chút ươn ướt, lần trước, khi gả Tố Nguyệt, Mộ Dung Thất Thất cũng không cảm thấy như thế, bởi vì Nạp Lan Tín là thủ hạ của Phượng Thương, Tố Nguyệt vẫn gả vào Vương phủ. Thế nhưng Tô Mi lại khác, bây giờ gả nàng là gả ra ngoài, ngày sau không thể ngày ngày đều được gặp mặt.

“Đừng khóc! Tân nương tử không thể khóc!” Mộ Dung Thất Thất cẩn thận lau nước mắt cho Tô Mi, lại trang điểm lại cho nàng: “A Khang là người tốt, nhất định sẽ rất yêu thương ngươi! Lại nói, chúng ta ở gần nhau như vậy, ngươi không phải có thể thường xuyên trở về, ba chúng ta cũng có thể thường xuyên gặp mặt, cũng không phải sẽ tách ra, không thể gặp nhau nữa! Đừng khóc nha, nghe lời!”

Ba người chủ tới thân mật nói chuyện xong, kiệu đón dâu đã đến phủ Nhiếp Chính Vương, Hoàn Nhan Khang cưỡi con ngựa cao ta, một thân đỏ rực, vui sướng hớn hở, cực kỳ đẹp trai.

“Chú rể đến đón tân nương tử!” Một giọng nói truyền đến, Mộ Dung Thất Thất vội phủ khăn đỏ lên đầu Tô Mi. Tố Nguyệt cũng đưa cho Tô Mi một quả táo vừa lớn vừa đỏ vào tay Tô Mi: “Cầm chặt quả táo, ngàn vạn đừng để mất nha!”

Người săn sóc dâu nắm lấy tay Tô Mi, đỡ nàng ra khỏi cửa, một đường vòng quanh Vương phủ, cuối cùng đến cửa lớn.

Nhìn thấy Tô Mi đi ra, Hoàn Nhan Khang lập tức xuống ngựa, định đến đỡ nàng, lại bị Phượng Tề gọi lại: “Vương gia, hiện tại còn chưa tới lượt ngài! Đợi lát nữa đến phủ Tiêu Dao Vương, ngài cứ tích cực như thế!”

Lời của Phượng Thương khiến mọi người cười, Hoàn Nhan Khang trong chốc lát đã đỏ bừng mặt, chỉ có thể lên ngựa nhìn Tô Mi bước lên kiệu.

Đợi đến khi rèm đỏ trước kiệu buông xuống, lòng Hoàn Nhan Khang mới an tâm.

“Khởi kiệu!”

Đội đón dâu cực kỳ hoành tráng đi về phía Tiêu Dao Vương phủ, trong kiệu, Tô Mi nắm chặt quả táo, tim cũng nhảy lên nhảy xuống theo sự xóc nảy của cỗ kiệu.

Nàng chưa từng nghĩ tới, sẽ có một ngày mình tìm được người mình yêu, cùng hắn kết hôn, càng không nghĩ tới mình sẽ gả cho Vương gia của một nước. Những chuyện này đều là chuyện nàng chưa từng dãm nghĩ, hiện tại lại trở thành sự thật, người nàng yêu đang ở bên ngoài, bọn họ đang đi về nhà mới của họ, hết thảy mọi chuyện, khiến Tô Mi cảm thấy hết sức hạnh phúc.

Trong phủ Tiêu Dao Vương, để nghênh đón nữ chủ nhân, trang bị đã được đổi mới hoàn toàn. Hoàn Nhan Kiệt cùng Đông Phương Lam đã sớm đến đây, Hoàn Nhan Kiệt đoan đoan chánh chánh ngồi trên ghết, biểu lộ tuy vờ như trấn định, thế nhưng vẻ hưng phấn trong mắt lại không thể che được suy nghĩ trong lòng tiểu hài tử.

Đây là lần đầu tiên Hoàn Nhan Kiệt tham gia hôn lễ, hơn nữa lại còn chủ hôn cho Hoàn Nhan Khang, khiến cho hắn cảm thấy mới lạ, hơn nữa hết sức cao hứng.

“Hoàng thượng, thái hoàng thái hậu, vương gia và vương phi đã tới!” Hoàn Nhan Khang vừa đến vương phủ, đã có người tiến lên thông báo.

“Thái nãi, trẫm muốn đi xem!” Vừa nghe nói vậy, Hoàn Nhan Kiệt có chút ngồi không yên, hắn rất muốn biết đón dâu là chuyện như thế nào, hết sức tò mò, định ra đằng trước nhìn thử.

Nhìn thấy bộ dạng hưng phấn của Hoàn Nhan Kiệt, Đông Phương Lam nắm lấy tay hắn, nhẹ nhàng vỗ vỗ: “Hoàng thượng, hôm nay ngươi là chủ hôn, chủ hôn không thể chạy loạn khắp nơi!”

“Nhưng—-” Trong lòng Hoàn Nhan Kiệt có chút thất vọng, không thể ra đi, hắn chỉ có thể ngẩng đầu, nhìn chằm chằm ra bên ngoài, muốn nhanh nhìn thấy Hoàn Nhan Khang cùng Tô Mi.

—————————-

Đợi một hồi lâu, Hoàn Nhan Khang mới nắm lụa đỏ xuất hiện trước mặt mọi người. Lụa đỏ, nối liền hắn với Tô Mi. Người săn sóc dâu cẩn thận từng ly từng tí dắt lấy Tô Mi, hai người một trước một sau đi tới.

“Nhất bái thiên địa! Nhị bái Thái hoàng thái hậu, Hoàng thượng! Phu thê giao bái! Kết thúc buổi lễ! Đưa vào động phòng!”

Đến khi Tô Mi được đưa vào phòng tân hôn, nàng mới như tỉnh khỏi mộng. Lập gia đình! Nàng trở thành tân nương của Hoàn Nhan Khang rồi! Tô Mi nắm chặt quả táo trong tay, có chút khẩn trương. Bên ngoài thỉnh thoảng truyền đến vài tiếng cười, Tô Mi có thể cảm nhận được trong phòng có mấy nha hoàn, cùng với người săn sóc dâu. May mà mũ phượng trên đầu nàng đã được Mộ Dung Thất Thất cải tiến, không nặng lắm, nếu không phải đợi lâu như vậy, ắt hẳn nàng đã đau đầu đau cổ hết rồi.

Đợi một hồi lâu, lâu đến khi Tô Mi không còn phân biệt được thời gian, mới truyền đến một tiếng: “Vương gia đến!”

Hoàn Nhan Khang đến rồi? Tâm tình Tô Mi có chút phức tạp, vui mừng, kích động ắt không thể thiếu, nhưng ngoài sự vui mừng, còn có một chút khẩn trương. Lúc này, Tô Mi cảm nhận được tay mình đổ đầy mồ hôi. Bởi vì trên đầu đang phủ khăn hỉ, nàng không nhìn thấy bên ngoài, chỉ có thể cúi thấp đầu, nhìn quả táo bên trong bàn tay trắng nõn của mình.

“Chúc mừng Vương gia! Chúc mừng Vương phi!”

“Ừ! Các ngươi…đều lui xuống đi!” Hoàn Nhan Khang phất phất tay, ọi người lui xuống, đợi đến khi trong phòng chỉ còn hắn và Tô Mi, Hoàn Nhan Khang hít một hơi thật sâu, đi đến trước mặt Tô Mi.

Tô Mi biết rõ Hoàn Nhan Khang đã đến, lúc này, tim nàng nhảy thình thịch dồn dập, giây phút nhìn thấy đôi giày của Hoàn Nhan Khang ở biết mặt, tim của Tô Mi suýt nữa đã nhảy thót lên cổ họng.

Thời gian, bỗng như dừng lại, chung quanh an tĩnh dị thường, yên tĩnh đến khiến Tô Mi có thể nghe được tiếng tim đập của mình, cùng tiếng hít thở của Hoàn Nhan Khang, càng lúc càng gần.

Trong mắt Hoàn Nhan Khang hiện lên ý thương yêu, thâm tình ngắm Tô Mi phủ hồng sa, qua hồi lâu, mới phát ra một tiếng thở dài: “Tiểu Mi Nhi, rốt cuộc ta cũng cưới được nàng rồi!”

Đã quen với bộ dạng cười đùa tí tửng của Hoàn Nhan Khang, Tô Mi không biết hắn lại có một mặt trầm ổn, thâm thúy như vậy. Hoàn Nhan Khang duỗi tay, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Tô Mi đặt vào tay mình, cảm nhận được mồ hôi trong tay nàng, Hoàn Nhan Khang nhẹ giọng cười cười.

“Tiểu Mi Nhi, nàng đang khẩn trương đấy!”

Tiếng cười này, khiến cho Tô Mi quýnh lên…hết sức 囧, muốn rút tay đi, lại bị Hoàn Nhan Khang nắm chặt lấy.

“Buông tay!” Tô Mi nhẹ khiển trách.

“Không buông! Bây giờ không buông, cả đời không buông!”

Hoàn Nhan Khang cầm lấy tay Tô Mi, lục lọi trên người trong chốc lát, lấy ra một cái hộp màu vàng. Khi Tô Mi còn chưa kịp hiểu gì, Hoàn Nhan Khang đã quỳ một gối xuống trước mặt Tô Mi: “Tô Mi, nàng nguyện ý gả cho ta chứ?”

Bộ dáng này của Hoàn Nhan Khang, khiến cho Tô Mi nhớ lại cảnh Phượng Thương cầu hôn Mộ Dung Thất Thất. Lúc ấy nàng đã nói với Hoàn Nhan Khang, nàng rất hâm mộ Mộ Dung Thất Thất! Đều nói đàn ông quỳ gối là vàng, Phượng Thương lại vì yêu mà tình nguyện, quỳ xuống trước mặt nữ nhân mình yêu quý, thật sự rất không dễ dàng. Không nghĩ tới một câu vô tâm của nàng, lại được Hoàn Nhan Khang nhớ mãi.

Hoàn Nhan Khang mở hộp ra, bên trong là một chiếc nhẫn làm từ lam bảo thạch. Chỉ nhìn kiểu dáng, Tô Mi đã biết đây là thiết kế của Mộ Dung Thất Thất. Chẳng lẽ chuyện này, Mộ Dung Thất Thất cũng tham gia sao? Nghĩ đến Mộ Dung Thất Thất đối xử với mình tốt như vậy, hốc mắt Tô Mi nóng lên.

“Tô Mi, nàng nguyện ý gả cho ta chứ?” Thấy Tô Mi không lên tiếng, Hoàn Nhan Khang có chút nóng nảy, đưa hộp tới: “Có nguyện ý gả cho ta không?”

Một câu, Hoàn Nhan Khang lặp lại tận ba lần khiến cho Tô Mi không nhịn được thầm mắng trong lòng: “Đồ ngốc.” Nàng đã ngồi kiệu hoa đến đây, bái thiên địa với hắn, hắn sao còn nói lời ngớ ngẩn như vậy chứ!

Tô Mi cố tình làm khó Hoàn Nhan Khang, dù sao hiện tại trên mặt nàng còn khăn hỉ, Hoàn Nhan Khang không nhìn thấy vẻ mặt của nàng, không biết nàng cố ý đâu nhỉ?

Cô dâu mỹ nữ sau khăn đỏ không nói một lời, Hoàn Nhan Khang triệt để nóng nảy, dứt khoát cầm lấy chiếc nhẫn, trực tiếp đeo vào ngón áp út bên tay trái của nàng.

“Ai nha, ngươi muốn dùng sức mạnh sao!” Tô Mi cao hứng trong lòng, ngoài miệng lại bắt đầu trách móc.

“Hừ! Ta mới mặc kệ nhiều như vậy! Nàng đã bước vào cửa nhà ta, vậy là người của ta! Không đáp ứng cũng phải đáp ứng, đáp ứng, vậy thì tốt rồi!” Hoàn Nhan Khang đứng lên, phủi phủi bụi trên đầu gối, cười ha ha nhìn tay Tô Mi, nắm chặt cái tay đang đeo nhẫn của nàng, ngây ngô cười.

“Ngươi, cái tên vô lại này…” Tô Mi khẽ hít một tiếng.

“Đúng! Ta là một tên vô lại, ta đã định nàng rồi! Đừng hòng quăng ta, ta sẽ một mực quấn lấy nàng!”

Chẳng biết tại sao, thẳng đến khi đeo nhẫn cho Tô Mi, Tô Mi không cự tuyệt, tim Hoàn Nhan Khang mới thật sự an tâm. Như vậy, có thể ở cạnh Tô Mi, nắm tay nàng, cảm giác này thật tốt! Hắn đã thật lâu, thật lâu chưa cảm nhận được cảm giác hạnh phúc này rồi!

“Này….”

Một lúc lâu, Hoàn Nhan Khang vẫn không lên tiếng, Tô Mi không nhịn được dùng khủy tay thọt hắn.

“Sao vậy?” Tô Mi nhẹ đụng, kéo Hoàn Nhan Khang ra khỏi mộng đẹp.

“Nhanh lấy khăn hỉ xuống! Chàng muốn ta đợi đến lúc nào vậy hả?”

Tô Mi rống một tiếng, dọa Hoàn Nhan Khang nhảy dựng lên, lúc này mới phát hiện, hắn còn chưa nhấc khăn cô dâu lên. Vội vàng lấy hỉ khăn xuống, khuôn mặt diễm lệ của Tô Mi xuất hiện trước mặt Hoàn Nhan Khang.

“Thật đẹp…” Lời khen này xuất phát từ tận đáp lòng Hoàn Nhan Khang, mắt hắn không di chuyển, nhìn chằm chằm vào Tô Mi, trong mắt bùng lên ngọn lửa nhiệt tình, khiến cho Tô Mi cảm thấy một cỗ khô nóng.

## 133. Chương 140 : Đêm Động Phòng Của Tô Mi

Bị Hoàn Nhan Khang nhìn chăm chú như vậy, Tô Mi có chút không được tự nhiên, càng thêm khẩn trương, vội tránh ánh mắt kia của Hoàn Nhan Khang. Gỡ mũ phượng trên đầu xuống, gỡ trâm cài đầu, xõa tóc, Tô Mi vuốt bụng, đáng thương nhìn Hoàn Nhan Khang: “Ta đói bụng!”

Một tiếng “đói bụng” khiến cho Hoàn Nhan Khang nhớ ra rằng từ khi Tô Mi lên kiệu đến giờ vẫn chưa được ăn gì, ắt hẳn đói bụng lắm. Hoàn Nhang Khang lập tức gọi người mang đồ ăn nóng hổi lên: “Từ từ ăn!”

Cũng không biết do Hoàn Nhan Khang quá mức kích động, hay còn có chút khẩn trương, vậy mà hắn lại quên mất trình tự quan trọng nhất- uống rượu hợp cẩn. Tô Mi bễu môi, không chịu nâng đũa lên, khiến cho Hoàn Nhan Khang có chút buồn bực: “Sao vậy? Có phải không hợp khẩu vị hay không? Hay là để ta sai người đổi món khác?”

Thấy Hoàn Nhan Khang vẫn không rĩ, Tô Mi đưa tay chỉ về rượu hợp cẩn bên cạnh. Hoàn Nhan Khang nhìn theo, vỗ đầu: “Ai nha, ta quên mất! Ta thật quá hồ đồ rồi!”

Hoàn Nhan Khang tự mình rót hai ly rượu, đưa cho Tô Mi một ly, còn mình cầm một ly.

“Tiểu Mi Nhi, uống rượu hợp cẩn, chúng ta sẽ thành phu thê rồi! Có thể lấy nàng, là phúc của ta!”

Hai cây nến long phượng cực lớn cháy hừng hực, ánh nến màu vàng cam như một tấm khăn che mặt thần bí phủ lên Tô Mi. Cổ họng Hoàn Nhan Khang thắt chặt, nâng tay, uống rượu giao bôi cùng Tô Mi. Rượu nóng ấm trôi tuột xuống cổ họng Hoàn Nhan Khang, khiến mắt hắn dần trở nên mê ly.

Lần này Tô Mi thật sự rất đói bụng, tuy lúc nãy người săn sóc dâu có đút điểm tâm cho nàng ăn, nhưng không ăn bữa chính, điểm tâm sao có thể nhét đầy cái bao tử chứ! Bỏ qua ánh mắt nóng rực của Hoàn Nhan Khang, Tô Mi cầm đũa, bắt đầu ăn cơm.

Chắc là do đói quá lâu, cho nên Tô Mi ăn rất ngon miệng, chỉ nhìn Tô Mi ăn cơm, trong lòng Hoàn Nhan Khang đã như được uống mật ngọt. Hắn giơ tay phải chống cằm, vẻ mặt thỏa mãn, nhìn Tô Mi, quai hàm nho nhỏ của nàng nhai một ngụm rồi một ngụm, nhìn vào thấy cực kỳ đáng yêu.

Ánh mắt trái tim của Hoàn Nhan Khang khiến Tô Mi run người: “Chàng có đói bụng không? Có muốn ăn chút gì hay không?”

“Không! Ta nhìn nàng ăn đã thấy no rồi….”

Lời tâm tình ngọt ngào khiến cho Tô Mi đỏ mặt, phun ra ngụm cơm trong miệng, dính ngay mặt Hoàn Nhan Khang, lốm đa lốm đốm. Tô Mi quẫn, vội vươn tay lau mặt cho Hoàn Nhan Khang: “Không cố ý, kích động….”

“Không sao, nàng ăn từ từ!” Hoàn Nhan Khang từ đầu đến cuối vẫn luôn giữ nguyên nụ cười ngọt chết người, suốt bữa cơm, Tô Mi nhìn mà có chút hoài nghi rằng cơ cười trên mặt Hoàn Nhan Khang có xảy ra vấn đề gì hay không.

Rốt cuộc, đã đến thời điểm quan trọng nhất. Tuy tính tình Tô Mi nóng nảy, nhưng nữ nhân trẻ tuổi khi động phòng hoa chúc, khó tránh khỏi sẽ khẩn trương.

Tránh khỏi tầm mắt nóng bỏng của Hoàn Nhan Khang, Tô Mi trốn vào trong thùng tắm: “Chàng đừng có vào đấy! Nghe không?”

“Được rồi! Ta cũng đi tắm rửa sạch sẽ!” Biết rõ Tô Mi thẹn thùng, trong lòng Tô Mi cao hứng, lại ngửi một thân người mình toàn mùi rượu, dứt khoát sai người chuẩn bị nước, thoải mái ngâm mình trong thùng gỗ.

Hai người, chỉ cách một cái vách, Tô Mi có thể nghe rõ Hoàn Nhan Khang lầu bầu ca, còn có tiếng xối nước lên người hắn.

Hoàn Nhan Khang vừa cố tạo ra tiếng động, vừa dựng tai nghe động tĩnh bên Tô Mi.

Hoàn toàn ngược lại với bên hắn, bên kia rất im lặng, chỉ có tiếng vang rất nhỏ. Tô Mi rốt cuộc đang làm gì vậy? Hoàn Nhan Khang hiếu kỳ, trong đầu hiện ra cảnh mỹ nhân tắm đầy hương sắc. Nghĩ đi nghĩ lại, Hoàn Nhan Khang thấy cái mũi nong nóng, giơ tay sờ, vậy mà lại là hai hàng máu mũi nóng hầm hập.

Mặt Hoàn Nhan Khang nóng đến bức người, vội vục đầu xuống thùng, không ngờ động tác quá mãnh liệt, chân vừa trợt, cả người đều rơi xuống, trực tiếp uống mấy ngụm nước: “Khục khục khục!”

Bên cạnh truyền đến tiếng động khiến cho Tô Mi ngẩn người, nghe thấy tiếng động lạ, Tô Mi vội vàng đứng lên, không kịp lau khô nước trên người, trực tiếp kéo váy ngủ mặc lên người, vội vã đi về chỗ Hoàn Nhan Khang.

“A Khang, làm sao vậy?” Không thấy Hoàn Nhan Khang đâu, Tô Mi rất kinh ngạc, bước nhanh đến bên thùng nước, nhìn thấy Hoàn Nhan Khang nằm sâu dưới nước, trong nước còn có chút vết máu nổi lên. Tô Mi hết sức giật mình, vội vươn tay, kéo Hoàn Nhan Khang dậy.

“A Khang, chàng làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì?”

Hoàn Nhan Khang bị sặc nước, khi đứng lên rào một tiếng, nước trong thùng bắn lên, toàn bộ văng hết lên người Tô Mi.

Lúc này, Tô Mi một lòng lo lắng cho an nguy của Hoàn Nhan Khang, nàng sao biết được, nước kia đã làm cho váy ngủ bằng sa mỏng mà Mộ Dung Thất Thất đặc biệt chuẩn bị cho nàng ướt hết, dán chặt vào người nàng. Dáng người linh lung khiến cho Hoàn Nhan Khang càng sung máu não.

“Chàng có bị gì không? Rốt cuộc là sao vậy?” Thấy Hoàn Nhan Khang chảy máu mũi, Tô Mi vội vã lau cho hắn. Khi nàng thò tay qua, còn chưa kịp động vào mặt Hoàn Nhan Khang, tay đã bị hắn nắm chặt lại.

“A Khang…” Tô Mi nhìn theo tầm mắt của Hoàn Nhan Khang, nhìn về phía thân thể mình, khi thấy hồng sa\* bó chặt vào dáng người uyển chuyển, Tô Mi suýt chút nữa đã kêu lên. (\*lụa mỏng)

“Tùm…” Hoàn Nhan Khang trực tiếp kéo Tô Mi xuống thùng tắm, hắn đưa tay lau máu dưỡi mũi, hai mắt si ngốc nhìn Tô Mi: “Tiểu Mi Nhi, nàng đẹp quá!”

Tô Mi chưa từng gặp chuyện như vậy, dòng nước vốn âm ấm, vì sự gia nhập của nàng, mà trở nên nóng hổi.

Hoàn Nhan Khang không mảnh vải che thân, cánh tay rắn chắc của hắn ôm chặt lấy eo thon của Tô Mi, kéo nàng dán sát vào người mình, không cho nàng đào tẩu.

Chẳng lẽ, buổi động phòng hoa chúc của mình phải tiến hành ở chỗ này? Cảm nhận thấy nơi tiếp xúc, Hoàn Nhan Khang cực nóng, máu trên người Tô Mi đều tuôn lên mặt. Nàng không phải là nữ tử nũng nịu, thế nhưng nàng tuyệt đối không nghĩ tới, kiếp sống phu nhân của mình sẽ bắt đầu từ thùng tắm, thật sự là quá khó xử mà.

“Tiểu Mi Nhi, ta phát hỏa rồi, nàng giúp ta giảm nhiệt, được không?” Ánh mắt Hoàn Nhan Khang chạy dọc trên người Tô Mi, thân thể cũng bởi vì kích thích mà trở nên bành trướng. Ép lại gần, Hoàn Nhan Khang ngửi thấy hương thơm trên người Tô Mi, đó là loại hương thơm khiến người ta thoải mái, dễ chịu của xử nữ, tỏa ra vì hắn, khiến cho Hoàn Nhan Khang sao có thể không kích động.

Bình thường Hoàn Nhan Khang luôn tí tởn cười đùa, không đứng đắn, nhưng những lúc nhiệt tình, nóng bỏng lại rất ít.

Tô Mi cảm thấy trong phòng rất nóng, trong nước cũng rất nóng, ngay cả làn da dán sát lên người Hoàn Nhan Khang, cũng nóng đến phát sốt. Có chút hoảng hốt, Tô Mi như quên mất mình là ai, mình đang ở đâu, trong mắt của nàng chỉ có Hoàn Nhan Khang, cũng chỉ nhìn thấy Hoàn Nhan Khang.

“Không nói, ta xem như nàng ngầm đồng ý vậy? Kia, ta bắt đầu nhấm nháp đây!”

Hô hấp của Hoàn Nhan Khang có chút dồn dập, hắn cố điều chỉnh hô hấp của mình, tận lực ép tâm tình của mình trở nên bình tĩnh. Lại nói cái này tuy có chút xấu hổ, hắn dù sinh ra trong hoàng gia, vô cùng tôn quý, nhưng lớn đến tuổi này, bên cạnh hắn không có một nữ nhân, đừng nói đến trắc phi, tiểu thiếp, càng không có. Đại khái là ngưu tầm ngưu mã tầm mã, người hợp người. Ngây ngốc mãi bên Phượng Thương trong thời gian dài, Hoàn Nhan Khang cũng mắc bệnh sạch sẽ đối với nữ nhân. Không yêu, ắt không chạm.

Đám hoàng huynh của hắn từ khi còn chưa trưởng thành, bên người đã có vô số nữ nhân, sau khi đến tuổi, bên người càng nhiều oanh oanh yến yến, chỉ có duy nhất một vị hoàn tử “khác loại” như hắn, trong chuyện này, hắn vẫn luôn cố giữ vững lập trường. Tuy trước kia mẫu phi Lâm Khả Tâm của hắn đã cố gắng đả thông cho hắn, ban đến không ít nữ nhân, nhưng đến cuối cùng đều bị hắn dùng cớ này cớ nọ mà từ chối.

Hiện tại Hoàn Nhan Khang cảm thấy mình hết sức may mắn khi đã kiên trì như vậy, chính nhờ thế, hắn mới có thể đợi được nữ nhân của đời mình, nữ nhân mà mình yêu nhất, Tô Mi.

Nhiệt độ, càng lúc càng tăng cao, tiếng hít thở của Hoàn Nhan Khang trở nên trầm đục. Tay hắn xo eo Tô Mi, đưa mặt lại gần. Từng chút từng chút, càng lúc càng gần. Tô Mi dường như hiểu rõ Hoàn Nhan Khang muốn làm gì, thuận theo, nhắm nghiền hai mắt.

Ngay tại lúc Tô Mi cho rằng Hoàn Nhan Khang sẽ hôn lên môi nàng, bên tai truyền đến chút ấm áp. Hóa ra, nụ hôn đầu tiên, hắn dành cho tai nàng, Tô Mi có thể cảm nhận rõ ràng được, bờ môi của Hoàn Nhan Khang run nhè nhẹ, cái loại run rẩy này, khiến tai nàng cũng run theo, cảm giác tê tê từ tai nàng lan tràn rộng.

“Tiểu Mi Nhi, ta yêu nàng…” Hoàn Nhan Khang từ từ nhắm hai mắt, ngậm lấy vành tai xinh xắn, trắng nõn của Tô Mi, đầu lưỡi đảo quanh. Tô Mi khi nào từng trải qua chuyện như vậy, chỉ cảm thấy cảm giác tê dại truyền khắp toàn thân, nàng xụi lơ trong lồng ngực của Hoàn Nhan Khang.

“Tiểu Mi Nhi, nàng thật đẹp!” Ngón tay Hoàn Nhan Khang nhẹ nhàng lướt lên đường cong trên má nàng, thủ pháp này, y như của một cao thủ tình trường. Tô Mi nắm lấy tay Hoàn Nhang Khang, mắt đẹp nhìn về phía Hoàn Nhan Khang: “A Khang, chúng ta là vợ chồng, ta chỉ có một yêu cầu! Mặc kệ trước kia chàng đã có kinh nghiệm gì, mặc kệ trước kia chàng đã có bao nhiêu nữ nhân, từ nay về sau, chàng chỉ được có mỗi mình ta!”

Khói sương mịt mờ, trong màn hơi nước mông lung, ngũ quan xinh xắn của Tô Mi càng trở nên mê người. Lời kia, theo đôi môi hồng phơn phớt của nàng mà vang lên, mang theo chút dụ tình, mê mang, nhìn thấy càng thêm động lòng người.

Khi sắp động phòng, nghe Tô Mi đưa ra yêu cầu như vậy, Hoàn Nhan Khang không nhịn được cắn cái mũi của nàng: “Tiểu nha đầu, trong đầu nghĩ gì vậy! Ta chưa từng động qua ai, từ trước đến nay, chỉ có mình nàng, từ nay về sau, cũng riêng mình nàng! Ta thề!”

Hoàn Nhan Khang muốn đưa tay lên thề lại bị Tô Mi ngăn lại: “Ta tin chàng.”

Tô Mi thật tâm tín nhiệm Hoàn Nhan Khang, người này, tuy bình thường không đứng đắn, nhưng hắn là người đã nói được thì làm được.

“Tiểu Mi Nhi…” Giọng nói của Hoàn Nhan Khang có chút khàn khàn, đã nhẫn lâu như vậy, gần đến lúc ấy, nữ nhân này còn có tâm tư bàn chuyện khác, khiến cho Hoàn Nhan Khang thật sự không nhịn nổi nữa: “Tiểu Mi Nhi, ta muốn nàng…”

“A Khang….”

“Gọi ta Khang…”

Nước ấm, bao quanh đôi tình nhân, trong hơi nước mông lung, hai người yêu nhau rốt cuộc hợp thành một thể….

Thời gian, không biết đã qua bao lâu, đợi đến khi Tô Mi tỉnh lại, phát hiện mình đang nằm trên giường, một cánh tay đang gác bên hông nàng. Bên tai truyền đến tiếng hít thở của Hoàn Nhan Khang, lúc này Tô Mi mới nhớ tới, đây là đêm động phòng của mình.

Nàng muốn nhúc nhích, lại phát hiện chỉ động một chút, trên người truyền đến một hồi đau nhức, đặc biệt là cảm giác đau đớn truyền đến từ dưới thân, khiến cho nàng có chút không biết làm thế nào. Tuy Hoàn Nhan Khang đã rất ôn nhu, nhưng thanh niên trẻ tuổi, khỏe mạnh, cường tráng đến cuối vẫn không thể nhịn được.

“Bại hoại!” Tô Mi cẩn thận từng li từng tý mà động, rốt cuộc cũng xoay người được, nhìn về phía Hoàn Nhan Khang đang ngủ say. Bộ dáng lúc ngủ của hắn thật thoải mái, còn toàn thân nàng lúc này lại như mệt rã rời. Người này, đúng là mèo đói được cho ăn, triền miên mấy độ đến sau nửa đêm mới chịu buông nàng ra.

Nhưng mà, cảm giác đau nhức này, lại lấp đầy nội tâm Tô Mi, cảm giác hạnh phúc này, nàng chưa từng nếm trải. Từ nay về sau, nàng đã có người yêu, đã có trượng phu, không còn là một người.

Tô Mi ôm lấy cánh tay Hoàn Nhan Khang, nhắm mắt lại, khóe miệng lộ ra nụ cười ngọt ngào như mật ong.

Một giấc ngủ này, Tô Mi ngủ đến khi mặt trời lên cao ba sào mới thức giấc, mở mắt ra, thấy Hoàn Nhan Khang không ở bên cạnh, ngoài cửa sáng ngời, xem ra hôm nay là một ngày đẹp trời.

“Vương phi đã tỉnh? Nô tài hầu hạ người rửa mặt!” Nghe thấy tiếng động trong phòng, nha hoàn đợi ở ngoài cửa lập tức tiến lên chuẩn bị nước ấm, hầu hạ Tô Mi ngâm mình trong bồn tắm, lại giúp nàng mặc vào một bộ y phục đỏ thẫm dành cho Vương phi. Đợi đến khi hoàn tất hết thảy, Tô Mi mới nhớ tởi Hoàn Nhan Khang, hỏi: “Vương gia đâu vậy?”

“Vương gia ở thư phòng, ngài nói Vương phi chịu khổ, sai nô tài đừng quấy rầy Vương phi.”

Nghe vậy, lỗ tai Tô Mi đỏ lên. Hoàn Nhan Khang này, cái gì cũng có thể nói được!

“Tiểu Mi Nhi, nàng tỉnh rồi? Sao không ngủ thêm chút nữa!” Nghe được tin Tô Mi đã tỉnh, Hoàn Nhan Khang lập tức chạy tới, mặc kệ bên cạnh có người, nắm lấy tay Tô Mi.

“Chàng a, sao không gọi ta dậy! Hôm nay không phải cần vào hoàng cung thỉnh an Thái hoàng Thái hậu cùng Hoàng thượng sao? Hiện tại đến giờ nào rồi, nếu tiếng cung ắt bị người chê cười…”

“Đừng lo! Hoàng tổ mẫu đã sai người đến, nói để chúng ta nghĩ ngơi, miễn tiến cung. Còn có a, Tiểu Mi Nhi, sao nàng còn gọi Hoàng tổ mẫu là Thái hoàng Thái hậu chứ! Hiện tại nàng là thê tử của ta, có lẽ nên giống ta gọi tổ mẫu kìa!”

Câu “nàng là thê tử của ta” của Hoàn Nhan Khang khiến cho tim Tô Mi ấm áp. Đúng vậy a, hắn là phu quân của nàng, là thân nhân trên thế giới này của nàng! Cảm giác này, thật sự rất tốt!

Tô Mi vốn còn muốn đến phủ Nhiếp Chính Vương thăm Mộ Dung Thất Thất, nào biết Mộ Dung Thất Thất cùng Phượng Thương hết sức “khéo hiểu lòng người”, trực tiếp sai người báo, để cho vợ chồng son bọn họ tận hưởng thế giới hai người.

“Biểu ca cùng biểu tẩu đúng là tri kỷ a!” Lời của Hoàn Nhan Khang rơi vào tai Tô Mi, Tô Mi vươn tay hung hăng véo một cái lên lưng Hoàn Nhan Khang, khiến Hoàn Nhan Khang đau đến mức kêu to.

“Ái phi, nàng muốn mưu sát ta à!” Hòa Nhan Khang nhe răng trợn mắt, làm mặt xấu, làm bọn nha hoàn bên cạnh đều che miệng cười khẽ.

“Các ngươi lui xuống trước, ta có lời muốn nói với Vương gia!”

Đợi bọn nha hoàn lui xuống hết, chỉ còn lại Tô Mi cùng Hoàn Nhan Khang, Tô Mi vươn tay nắm chặt tai Hoàn Nhan Khang: “Chàng không phát hiện bên cạnh còn có người sao? Chàng nói như vậy, là chọc cho người ta chê cười sao?”

“Đau đau đau! Tiểu Mi Nhi, nàng hạ thủ lưu tình a!” Hoàn Nhan Khang kêu loạn lên: “Ta không thể không chú ý đến bên cạnh còn có người sao?”

“Vậy cho bọn họ đi hết đi, ta không cần người hầu hạ!”

“Được được được, không cho người hầu hạ, chúng ta tự làm tự ăn!”

Nhận được sự đáp ứng của Hoàn Nhan Khang, Tô Mi mới buông lỏng tay, Hoàn Nhan Khang xoa xoa tai, bễu môi, cứ như chịu rất nhiều ủy khuất: “Tiểu Mi Nhi, nàng thật độc ác! Ta có chút hoài nghi tiểu nữ tử ôn nhu, khả ái đêm qua có phải là nàng hay không nữa? Vì sao nàng vào ban ngày và ban đêm hoàn toàn bất đồng vậy?”

“Chàng còn nói!” Nghe Hoàn Nhan Khang nhắc đến chuyện hôm qua, trên mặt Tô Mi nhuộm một tầng phấn hồng: “Còn nói nữa ta sẽ không để ý đến chàng!”

“Được được được, ta không nói!”

Hoàn Nhan Khang biết rõ Tô Mi đang xấu hổ, tân nương mới gả đi, ắt như thế này. Hắn thật vui vẻ khi có thể nhìn thấy một mặt khác với lúc trước của Tô Mi, Tô Mi như vậy, chỉ dành riêng cho hắn.

Đợi qua tận ba ngày, Tô Mi kéo Hoàn Nhan Khang “hồi môn\*”. Địa phương trở về tất nhiên là phủ Nhiếp Chính Vương, nghe nói Tô Mi sắp trở về, Mộ Dung Thất Thất đặc biệt tới cửa nghênh đón Tô Mi.

“Tiểu thư!” Vừa xuống xe, nhìn thấy Mộ Dung Thất Thất, Tô Mi vội vàng chạy ùa đến, vừa định cúi người, lại bị Mộ Dung Thất Thất ngăn lại: “Hiện tại ngươi đã là muội muội của ta rồi.”

“Không, tiểu thư vĩnh viễn là tiểu thư!” Tô Mi cung kính hành lễ với Mộ Dung Thất Thất, chuyện này, Hoàn Nhan Khang cũng không ngăn cản. Hắn biết cảm tình giữa Tô Mi với Mộ Dung Thất Thất, cũng biết rõ, nếu như không có Mộ Dung Thất Thất, sẽ không có Tô Mi của hôm nay, càng không có khả năng nhân duyên tốt đẹp của hắn sẽ đến.

“Được rồi! Mau đứng lên! Chúng ta cùng vào thôi!”

Tiến vào vương phủ, Tô Mi bị Mộ Dung Thất Thất cùng Tố Nguyệt kéo đến Thính Tùng Lâu, còn Hoàn Nhan Khang lại theo chân Phượng Thương đến thư phòng.

Bước vào Thính Tùng Lâu, Tô Mi vội vàng đòi đi thăm Phượng Kiêu. Vài ngày không gặp Tiểu thế tử, thật khiến cho nàng không nhịn được. Những ngày này, Phượng Kiêu đều được nàng tự mình chiếu cố, tách ra ba ngày, thật đúng có chút không quen.

“Tiểu thư, tiểu thế tử lại lớn lên thêm à?” Tô Mi đùa với Phượng Kiêu, bộ dáng của nàng, khiến cho Tố Nguyệt cùng Mộ Dung Thất Thất nhìn nhau cười cười: “Tô Mi, thích vậy thì tranh thủ sinh một đứa a! Con của ngươi cùng A Khang nhất định sẽ rất đáng yêu!”

Lời của Tố Nguyệt khiến cho Tô Mi đỏ mặt: “Muốn sinh, vẫn là các ngươi sinh trước đi!”

Đối với lời của Tô Mi, Tố Nguyệt chỉ cười không đáp, Mộ Dung Thất Thất kéo lấy tay Tô Nguyệt, nói giúp nàng: “Tô Mi, muội không biết à, Tố Nguyệt nhà ta đã mang thai một tháng rồi!”

“Cái gì?” Nghe tin này, Tô Mi vui mừng nhảy đến ôm Tố Nguyệt: “Tố Nguyệt, chúc mừng ngươi a! Thật tốt quá!

“Cảm ơn!” Tố Nguyệt đỏ mặt, bàn tay nhỏ bé xoa xoa lên bụng mình, trên mặt tràn đầy vẻ hạnh phúc ngọt ngào. Gần đây nàng mải mê chiếu cố Mộ Dung Thất Thất, nguyệt sự rất lâu đã không tới, hôm qua nhờ Mộ Dung Thất Thất kiểm tra cho nàng, mới phát hiện mình mang thai. Sau khi biết tin này, Nạp Lan Tín liền ôm Tố Nguyệt xoay mấy vòng, đợi đến lúc nàng bảo đầu choáng váng, Nạp Lan Tín mới thả nàng xuống.

Hiện tại Tố Nguyệt có thai, Tô Mi cùng Mộ Dung Thất Thất đều vui mừng cho nàng. Ba người các nàng đã ở bên nhau một khoảng thời gian rất dài, tình như tỷ muội, hiện tại mỗi người đều đã tìm được hạnh phúc ình, Tố Nguyệt cũng đã có thai, chuyện này đối với mọi người mà nói, đều là một tin tốt lành.

Trong thư phòng, sau khi nghe được tin Tố Nguyệt mang thai, Hoàn Nhan Khang vội vàng chúc mừng Nạp Lan Tín.

Tuy hài tử trong bụng Tố Nguyệt mới chỉ có một tháng, nhưng người phụ thân như Nạp Lan Tín đây đã có thể tưởng tượng ra hình dáng của con mình rồi. Gần đây, ngắm Phượng Kiêu lâu, Nạp Lan Tín hi vọng con mình cũng sẽ là một hài tử ngoan ngoãn như vậy, không nghĩ vừa muốn, ông trời liền ban cho bọn họ, đây đúng là trời ban ân mà.

Bởi vì Tố Nguyệt mang thai, Tô Mi kết hôn, Phượng Thương cùng Mộ Dung Thất Thất vốn chuẩn bị đi Nam Phượng quốc lại lùi thời gian lại chút ít. Cảm tình giữa Tô Mi, Tố Nguyệt cùng Mộ Dung Thất Thất xưa nay vốn tốt, nếu Mộ Dung Thất Thất muốn đi Nam Phượng quốc, hai người kia nhất định muốn đi theo, nhưng hiện tại Tô Mi mới cưới, Tố Nguyệt lại mang thai, hai người đều không đi được.

Tuy Mộ Dung Thất Thất muốn Tô Mi cùng Tố Nguyệt ở lại kinh thành, nhưng hai nàng lại kiên quyết không đáp ứng, Tố Nguyệt còn nói, nếu tiểu thư bỏ các nàng, một mình đến Nam Phượng quốc, nàng nhất định sẽ ôm bụng lớn mà đuổi theo.

## 134. Chương 141 : Sóng Gió Tuyển Tú

Cũng may, Cố Quân Uyển vẫn ở lại vương phủ, sau khi nàng kiểm tra thân thể cho Phượng Kiêu, bảo Phượng Kiêu hết thảy đều bình thường, tử cổ giống như tay chân của bé, hoàn toàn hợp thành một thể với Phượng Kiêu. Chuyện như vậy, nàng chưa từng thấy qua, nhưng dựa theo tình huống trước mắt mà đoán, thân thể Phượng Kiêu tạm thời sẽ không xuất hiện vấn đề gì, nhưng mà mau đi đến Nam Phượng quốc vẫn tốt hơn.

Mặc dù Tố Nguyệt không nỡ xa Mộ Dung Thất Thất, nhưng hiện tại liên quan đến sự khỏe mạnh của Phượng Kiêu, Tố Nguyệt đành buông tha chấp niệm của mình. Tố Nguyệt không thể đi, Tô Mi lại kiên trì nhất quyết đòi đi theo Mộ Dung Thất Thất, Hoàn Nhan Khang không có biện pháp, tất nhiên đành phu xướng phụ tùy\*, cuối cùng quyết định, phu thê Phượng Thương cùng phu thê Hoàn Nhan Khang, cộng thêm Tấn Mặc cùng Cổ Quân Uyển, tổng cộng sáu người cùng đến Nam Phượng quốc. (\*chỉ cảnh đầm ấm, thuận hoà trong gia đình thời trước, chồng đề xướng việc gì, vợ cũng đều nghe và làm theo)

“Tiểu thư, không có ta hầu hạ bên cạnh người, người phải tự chiếu cố mình cho cẩn thận! Nhất định phải chú ý an toàn!” Lúc gần đi, Tố Nguyệt nắm tay Mộ Dung Thất Thất, khóc suốt. Nếu như không mang thai, nàng nhất định sẽ đi theo Mộ Dung Thất Thất. Mấy năm nay, Tố Nguyệt cùng Tô Mi đến giờ vẫn chưa từng rời xa Mộ Dung Thất Thất, hiện tại Mộ Dung Thất Thất đi Nam Phượng quốc, trong lòng Tố Nguyệt sao có thể không lo lắng.

“Đừng khóc, ta cũng không còn là trẻ con!”

Mộ Dung Thất Thất biết rõ, Tố Nguyệt cùng Tô Mi cùng nàng trên danh nghĩa là chủ tớ, kỳ thực họ vẫn luôn đối đãi với nàng như muội muội: “Tố Nguyệt, ngươi cũng phải chăm sóc mình thật tốt! Đã có hài tử, phải dưỡng thai theo “Quy tắc an thai của phụ nữ” mà ta đã viết, bây giờ ngươi đang mang thai, nhất định phải chú ý nhiều hơn mới được!”

Lúc sau, khi Mộ Dung Thất Thất đã lên xe ngựa, Tố Nguyệt vẫn vẫy tay với nàng.

Tin tức Phượng Thương cùng Hoàn Nhan Khang rời kinh, không bao lâu đã truyền tới tai Mục Hoa, Mục Hoa vội vã truyền tin tốt này cho Hoàn Nhan Hồng.

“Điện hạ, cơ hội tới!”

“Ha ha…” Hoàn Nhan Hồng dù bị nhốt cũng không thay đổi bao nhiêu, hắn chỉ hơi mập ra một tí, bởi vì không phơi nắng đủ, làn da có chút tái nhợt, cái mũi khoằm càng thêm nổi bật, nhìn trông càng thêm cay nghiệt, âm hiểm.

“Vẫn đợi Phượng Thương đến Nam Phượng rồi hẵng nói! Nhớ kỹ, giữ liên lạc với bọn Long Trạch Cảnh Thiên, chỉ cần chuyện của Phượng Thương ổn thỏa, chúng ta có thể đổ chuyện đó lên đầu Minh Nguyệt Thịnh. Không có Phượng Thương cùng Hoàn Nhan Khang, Phượng Tà căn bản không làm nên chuyện gì. Ngươi, sai người quan sát nhất cử nhất động. Thái hoàng Thái hậu bất quá chỉ là một bà lão, làm nên cái tích sự gì chứ!”

Hoàn Nhan Hồng cười âm hiểm, cứ như thiên hạ đã nằm gọn trong tay hắn. Từ sau khi trải qua chuyện với Hoàn Nhan Liệt, Hoàn Nhan Hồng tinh tường hiểu được, chỉ khi mình nắm quyền lực trong tay, mới có thể yên tâm gối đầu. Phụ hoàng thì sao, nhi tử thì thế ào, con thân sinh không bằng quyền bên thân.

Trong khoảng thời gian bị nhốt, tâm tính của Hoàn Nhan Hồng có những biến hóa rất lớn.

Tuy không có ai cắt xén phí sinh hoạt của hắn, nhưng so với cuộc sống xa hoa, lãng phí trước đây ở Đông Cung, cuộc sống hiện tại quả thực kém xa vạn dặm. Bị nhốt riêng, không có tự do, chỉ có thể ngẩng đầu nhìn bốn góc trời, chuyện này khiến Hoàn Nhan Hồng hoàn toàn không tiếp thụ được, cũng khiến hắn nhìn ra rất nhiều chuyện. Ví dụ như quyền lực, cha hắn có, con hắn có, chính hắn lại không có, như thế thì không được!

Cho nên lúc này, dù có thế nào, hắn cũng sẽ không buông tha cho bảo bối mang tên quyền lực! Chỉ có nắm giữ quyền lực mới có thể làm vua thiên hạ, mới có thể hưởng tự do vô tận, có thể làm bất kỳ chuyện gì mà không bị quản chế.

Phượng Thương không biết rõ tình hình của Hoàn Nhan Khang, từ sau khi có Mộ Dung Thất Thất cùng Phượng Kiêu, Phượng Thương bắt đầu thu liễm toàn bộ hào quang, chỉ vây quanh thê nhi của hắn, sống cuộc sống gia đình yên ổn.

Lần này tuy xuôi nam đi giải cổ cho Phượng Kiêu, nhưng đối với đám người này, lại xem như một “cuộc lữ hành xuyên quốc gia”. Hoàn Nhan Khang cùng Tô Mi xem lần đi xa này như đi tuần trăng mật, trên đường đi, thấy gì, gặp gì, đôi vợ chồng này cũng yêu thích, vui vui vẻ vẻ, cứ như chuyến đi lần này là đặc biệt dùng để du sơn ngoạn thủy.

Tâm tình mọi người tốt, tâm tình của Mộ Dung Thất Thất cũng tốt. Vốn nàng còn lo rằng đường xá xa xôi, Phượng Kiêu nhỏ như vậy, sẽ không thích ứng được, thật không nghĩ đến đứa nhỏ này lại vô cùng nghe lời, mỗi ngày đều bú sữa mẹ xong thì ngủ, ngẫu nhiên sẽ dùng ánh mắt mê mang nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ, hoàn toàn không khóc quấy giống như những đứa bé khác.

Điểm duy nhất thay đổi có lẽ là thái độ của Phượng Kiêu đối với Phượng Thương, lúc trước chỉ cần Phượng Thương chạm vào bé, bé sẽ khóc rống lên, thậm chí Phượng Thương chạm vào Mộ Dung Thất Thất, bé cũng sẽ không ngừng khóc, nhưng từ sau lễ đầy tháng, “địch ý” của Phượng Kiêu dành cho Phượng Thương không còn rõ ràng như vậy, ngẫu nhiên còn có thể cười cười với Phượng Thương, về sau cũng không bài xích Phượng Thương ôm bé nữa.

Chuyện này khiến cho Mộ Dung Thất Thất buồn bực, hẳn là, con hắn bắt đầu thấy lão cha kia rồi à? Bất kể thế nào, thái độ cải biến của Phượng Kiêu khiến cho Phượng Thương rất cao hứng. Lúc đầu hắn bị Hoàn Nhan Khang giễu cợt rất lâu, bảo Kiêu Nhi không thích lão cha này, hiện tại diễn cảnh phụ tử tình thâm, đến phiên Hoàn Nhan Khang hâm mộ Phượng Thương rồi.

Càng xuống phía nam, thời tiết càng ấm áp, không im lìm vắng vẻ như Bắc Chu, khắp Nam Phượng quốc đều là non xanh nước biếc, hoa hoa đua nhau khoe sắc. Tiến vào Nam Phượng quốc, Cổ Quân Uyển hết sức cao hứng, loại vui vẻ khi trở lại cố hương, người bên ngoài không thể nào cảm nhận được.

“Thấy không, đây là sông Thanh, đây là nơi bắt nguồn của bản làng đầu tiên của chúng ta, nó ngay trên sườn núi Thanh Lương kia! Chỉ cần đến đầu nguồn, là đến thôn xóm của Tường tộc ta rồi!” Cổ Quân Uyển ngồi trên xe ngựa cùng Mộ Dung Thất Thất cùng Tô Mi, giới thiệu cho họ, trên đường đi, nàng đã kể cho Mộ Dung Thất Thất nghe rất nhiều chuyện về Tường tộc, nhất là khi nhắc đến bản Trúc Lâu của Tường Tộc, cả người Cổ Quân Uyển đều hiện lên vẻ hưng phấn.

“Tiểu Uyển rất thích bản làng nhỉ?”

“Đó là đương nhiên! Từ nhỏ ta lớn lên trong bản, mẫu thân ta chết sớm, phụ thân ta phải quản lý bản, còn gánh trách nhiệm của cả phụ mẫu mà chiếu cố ta, toàn bộ bản làng đều chứa đầy những kỷ niệm tươi đẹp lúc nhỏ của ta! Nếu có thể, ta nguyện ý mãi mãi sống trong bản làng của Tường tộc ta! Giống với phụ mẫu ta!”

Cổ Quân Uyển có một đôi mắt xinh đẹp, tuy không lớn, lại sáng ngời hữu thần, tràn đầy sức sống. Nhìn bộ dáng Cổ Quân Uyển, Mộ Dung Thất Thất có thể đoán đại khác bộ dáng của cha nàng- Cổ Đức.

“Thất Thất, ngươi đừng lo lắng! Cha ta rất tốt! Nhìn thấy Tiểu thế tử đáng yêu như thế, ông nhất định sẽ giúp các ngươi!”

Cổ Quân Uyển biết rõ Mộ Dung Thất Thất đang lo lắng chuyện gì, ở phủ Nhiếp Chính Vương lâu như vậy, Cổ Quân Uyển cùng Mộ Dung Thất Thất đã trở thành bạn thân đến mức không giấu giếm nhau chuyện gì.

Nàng yêu thích Mộ Dung Thất Thất, cảm thấy Mộ Dung Thất Thất đúng là nữ nhân trong nữ nhân, có nữ nhân nào ôn nhu, hiền lành, gia thế, dung mạo, mọi mặt đều tốt, lại không chút kiêu ngạo hay không? Điều khiến Cổ Quân Uyển khâm phục nhất là, tiểu nữ nhân này lại không hề nhu nhược, vào những lúc cần bảo vệ trượng phu cùng hài tử, nàng đều xuất ra lực lượng cường đại, khiến cho người ta không thể không bội phục.

Chuyện của Mộ Dung Thất Thất, Cổ Quân Uyển đã lặng lẽ viết thư kể cho Cổ Đức, cũng nói giúp cho Mộ Dung Thất Thất cùng Phượng Thương không ít lời hữu ích. Chỉ là, Cổ Quân Uyển biết rõ quy củ của Tường tộc, nếu thật muốn giải cổ, cho dù Phượng Thương là Nhiếp Chính Vương của Bắc Chu quốc, cũng nhất định phải qua ba cửa ải.

Ba cửa ải này, Cổ Quân Uyển từng nói qua với Mộ Dung Thất Thất. Lên núi đao, xuống biển lửa, vào đầm rồng. Ba cửa này tuy nghe đơn giản, nhưng độ khó lại hơi bị lớn.

Tường tộc từ trước đến nay luôn sùng bái dũng sĩ, ba cửa ải này, trong tộc họ, số người có thể thông qua thật ít đến thảm thương, Đừng nói đến việc thật sự đi thử, chỉ cần nghĩ đến những hình ảnh như vậy, đã khiến cho người ta không rét mà run.

Cũng may Cổ Quân Uyển đã sớm tiết lộ tin tức với bọn Phượng Thương, Mộ Dung Thất Thất cũng đã chuẩn bị tâm lý sẵn, cho nên dọc theo đường đi, Mộ Dung Thất Thất một mực vẫn luôn tìm kiếm phương pháp vượt qua ba cửa ải kia.

Đặc biệt là cửa thứ ba, vào đầm rồng, tìm kiếm tầm ngàn năm, đó là vấn đề khiến người ta đau đầu nhất. Đầm rồng sâu bao nhiêu, không người nào biết, chỉ có hiếm hoi vài vị “anh hùng” cái thế bắt được tầm ngàn năm.

Về chuyện ba cửa ải của Tường tộc, Phượng Thương sau khi biết cũng chỉ cười cười.

Có thể có bao nhiêu khổ chứ? Có thể vất vả hơn những năm mình hắn chịu đựng một mảnh đen tối lạnh lùng kia sao? Hiện tại, hắn đã có người yêu, đã có khoảng trời riêng của bọn hắn, còn có hài tử đáng yêu, đã có được hạnh phúc này, chẳng lẽ hắn còn sợ những cái kia sao?

Phượng Thương đã tiến vào Nam Phượng quốc, bên kia, tại kinh thành Nam Phượng quốc, Minh Nguyệt Thịnh đang loay hoay sứt đầu mẻ trán vì chuyện tuyển phi.

“Bệ hạ, đây là tất cả tư liệu về những tú nữ được tuyển chọn từ các châu quận, họ đều là những nữ tử trong sạch.” Cổ Đức cho người chất một đống bức họa của tú nữ trong thư phòng Minh Nguyệt Thịnh: “Ngài cần lựa chọn một vị hoàng hậu, hậu cung cũng cần thêm vài vị mỹ nhân, Nam Phượng quốc càng cần rót vào nguồn máu mới!”

Nghe Cổ Đức nói xong, Minh Nguyệt Thịnh thả bút lông trong tay xuống, giương mắt nhìn Cổ Đức: “Thừa tướng, người nói những điều này đều là thứ yếu, trẫm thấy, ý quan trọng nhất người muốn biểu đạt chính là, hậu cung cần các thế lực đến để cân đối a!”

Minh Nguyệt Thịnh nói thẳng, Cổ Đức nở nụ cười. Ông chừng năm mươi tuổi, vóc dáng không cao, làn da ngăm đen, người rất to lớn. Năm tháng vô tình khắc sâu dấu vết trên mặt vị tộc trưởng Tường tộc này, nhưng mà lòng của ông, lại không bị năm tháng đả bại.

Nghe Minh Nguyệt Thịnh nói đến ý nghĩa mấu chốt của hậu cung, Cổ Đức vuốt vuốt chòm râu, cũng không thèm nói những lời khách sáo: “Bệ hạ đã biết rõ, nên tinh tường, hậu cung cũng là một triều đình nho nhỏ. Tất cả thế lực trong triều đều được thể hiện qua hậu cung, muốn cân đối triều định, trước hết bệ hạ phải xử lý tốt những nữ nhân trong hậu cung kia.”

“Thừa tướng, Tây Kỳ quốc vừa nhập vào bản đồ nước ra, còn rất nhiều chuyện cần được trẫm xử lý, trẫm không có tâm tư để ý đến những thứ này.”

Đạo lý kia, Minh Nguyệt Thịnh sao có thể không biết, chỉ là trong lòng hắn lấp đầy hình bóng của một nữ tử tên Mộ Dung Thất Thất, hắn không muốn ruồng bỏ phần tình cảm này, mặc dù Mộ Dung Thất Thất là thê tử của người khác. Đối với Minh Nguyệt Thịnh, Mộ Dung Thất Thất là hoa sen trắng trong nước, hắn chỉ bảo vệ từ xa là đủ rồi.

Cổ Đức không biết chuyện của Mộ Dung Thất Thất, từ sau khi Minh Nguyệt Thịnh lên ngôi vẫn kháng cự lập hậu nạp phi, khiến cho Cổ Đức có chút không hiểu nỗi vị quân vương trẻ tuổi trước mắt này. Nữ nhân trong hậu cung là biện pháp tốt nhất để đế vương kiềm chế triều đình, Minh Nguyệt Thịnh như vậy, ngược lại có chút khác lạ.

“Bệ hạ, nếu như ngài kiên quyết không lập hậu cũng được, trước tiên ngài có thể tuyển một vài nữ tử trẻ tuổi lấp đầy hậu cung, những chuyện khác, từ từ tính!” Cổ Đức cho rằng nguyên nhân Minh Nguyệt Thịnh không chấp nhận chuyện này là vì trong triều chưa tính là ổn định, hắn lo nước lo dân, còn nguyên nhân khác, đại khái là hoàng đế trẻ tuổi sẽ không thông suốt trong chuyện này, vậy càng cần nữ nhân đến để khai đạo cho hắn, dù sao Hoàng hậu cùng Hoàng tự\* đều liên quan đến ổn định quốc gia. (\*người kế thừa trong hoàng tốc)

“Bệ hạ có hùng đồ đại chí\*, thế nhưng cổ ngữ đã nói, thành gia lập nghiệp, ắt phải thành gia trước, mới có thể lập nghiệp được!” (\*mưu lược, kế hoạch vĩ đại, chí lớn)

Cổ Đức còn muốn tiếp tục khuyên bảo Minh Nguyệt Thịnh, Minh Nguyệt Thịnh lại ôm bụng kêu lên: “Thừa tướng, hình như trẫm ăn nhầm đồ, đi một chút sẽ trở lại…”

Không đợi Cổ Đức kịp ngăn lại, Minh Nguyệt Thịnh kéo theo Phúc Nhĩ rời khỏi thư phòng. Nhìn bóng lưng Minh Nguyệt Thịnh biến mất như một cơn gió, Cổ Đức đành chịu mà lắc đầu. Bệ hạ a, mỗi lần đều dùng một chiêu này, chẳng lẽ ngài không biết nhàm sao?

Nhìn một đống bức họa chất đầy trên bàn, Cổ Đức thở dài. Những nữ tử này đều được chọn lựa tỷ mẩn, vô luận nhân phẩm, gia thế, dung mạo hay tài hoa, đều trong trăm có một, tiến cung làm hậu phi đều đạt yêu cầu, vì sao Minh Nguyệt Thịnh lại không thích cơ chứ? Hay là, hắn có tật xấu gì hay sao?

Trong ngự hoa viên, Minh Nguyệt Thịnh nghe Phúc Nhĩ báo lại rằng Cổ Đức không đuổi theo, mới thả chậm bước chân, nhẹ nhàng thở ra.

“Phúc Nhĩ, trẫm như vậy, có xem là đang trốn tránh trách nhiệm hay không?” Trong ngự hoa viên, cả vườn sắc xuân, Minh Nguyệt Thịnh híp mắt, nhìn những đám mây thơ thẩn trên bầu trời, thong thả hỏi.

“Bệ hạ, ngài như vậy, mới có trách nhiệm với các nàng.”

Các nàng mà Phúc Nhĩ nói, chính là chỉ những tú nữ được tuyển chọn kia. Thiên hạ này, bai nhiêu người tước tiêm não đại\*, đưa nữ nhi vào cung, ước gì các nàng có thể biến thành phượng hoàng đầu cành, nhưng bọn họ sao biết được, hậu cung là nơi đáng sợ cỡ nào, nữ tử thuần khiết, ngây thơ, chỉ cần tiến vào cung, từ bề ngoài đến linh hồn, sẽ đều biến thành ma hại người. ̣̣(\*chỉ những người ngụy trang, tô son trát phấn, luồn cúi chỉ hòng nhận được lợi lộc, nhiễu loạn triều chính)

Thuở nhỏ Phúc Nhĩ ở trong cung hầu hạ những phi tần kia, nhìn quen hưng suy sủng nhục\*, hiện tại hắn có thể hiểu được tâm tình của Minh Nguyệt Thịnh. Huống chi trong tim vị chủ tử này còn có một nữ tử! Phúc Nhĩ dám nói, chỉ cần nữ tử kia còn, nữ nhân trong thiên hạ này đều không cách nào lọt vào mắt vị quân vương này. Chỉ có thể nói vận mệnh trêu ngươi a! (\* ý chỉ thăng trầm, sóng gió trong hậu cung)

“Phúc Nhĩ, ngươi luôn tốt với trẫm như vậy! Vô luận trẫm làm gì, ngươi đều ủng hộ trẫm, tìm mọi cớ nói giúp trẫm…”

Minh Nguyệt Thịnh quay người, nhìn về phía Phúc Nhĩ. Người cung nhân đã đến Tây Kỳ quốc cùng hắn từ năm đó, hôm nay tóc đã hoa râm. Hắn còn nhớ rõ, từ sau khi mẫu hậu hắn- Miêu Sở Vân mất trong đêm rét lạnh, Phúc Nhĩ vẫn luôn bên cạnh an ủi hắn, cổ vũ hắn, hơn nữa còn nói với hắn: “Điện hạ, Phúc Nhĩ sẽ luôn luôn ở cạnh ngài, đến tận một khắc cuối cùng trong đời Phúc Nhĩ.”

Ngầm lại, từ khi Phúc Nhĩ đi theo hắn đến bây giờ, đã qua mười mấy xuân thu. Hôm nay hắn đã là Hoàng đế Nam Phượng quốc, Phúc Nhĩ lại vẫn tận tâm tẫn trách mà hầu hạ hắn. Người trước mắt, chỉ sợ là người hiểu rõ hắn nhất trên thế giới này. Đối với Minh Nguyệt Thịnh, Phúc Nhĩ vừa là thầy, vừa là bạn, hắn chưa từng xem Phúc Nhĩ là nô bộc cấp thấp.

“Bệ hạ, nô tài đã đáp ứng Hoàng hậu nương nương nhất định sẽ chăm sóc ngài tốtA Hoàng hậu nương nương đối với nô tài có ân cứu mạng, mạng này của nô tài là của ngài!”

Lời của Phúc Nhĩ, khiến tim Minh Nguyệt Thịnh trở nên ấm áp giữa chiều xuân. Có một người trung thành và tận tâm với mình đến vậy, thật sự là một chuyện may mắn.

“Phúc Nhĩ, Mộ Dung Thất Thất đi đến đâu rồi?”

“Hồi bẩm bệ hạ, công chúa vừa mới tiến vào Nam Phượng quốc, Cổ cô nương đã cho bồ câu đưa tin về rồi.”

“Ừ, trẫm đã biết.”

Sau đó, Minh Nguyệt Thịnh vẫn lặng im không nói gì, chỉ chắp tay sau lưng mình, nhìn mây bay trên bầu trời. Phúc Nhĩ chậm rãi lui qua một bên chờ Minh Nguyệt Thịnh, chờ đến tận mặt trời lặn xuống núi, tia nắng cuối ngày le lói, Minh Nguyệt Thịnh vẫn giữ nguyên tư thế cũ.

Thân ảnh cô đơn của Minh Nguyệt Thịnh khiến Phúc Ngươi thở dài trong lòng. Chuyện của Minh Nguyệt Thịnh, nô tài như hắn không nên lăm miệng, nhưng mà nhìn thấy chủ tử như vậy, Phúc Nhĩ vẫn rất đau lòng Minh Nguyệt Thịnh. Dù sao, hắn nhìn Minh Nguyệt Thịnh lớn lên, bầu bạn cùng hắn suốt khoảng thời gian ở Tây Kỳ quốc, trong đầu hắn luôn xem Minh Nguyệt Thịnh là con mình mà thương yêu.

Chỉ là, đời người a, nếu không nhấp nhô, vậy không gọi là đời người rồi.

Sau khi Cổ Đức ra khỏi nội cung, đám đại thần đợi bên ngoài lập tức tiến lên vây lấy ông: “Thừa tướng đại nhân, bệ hạ nói như thế nào? Rốt cuộc bệ hạ có thái độ gì?”

Những đại thần này vội vàng, đều bởi nữ nhi trong nhà đều đã lọt vào đám tú nữ, cho nên thái độ của Minh Nguyệt Thịnh, quyết định sự hưng suy sau này của gia tộc họ. Từ khi Minh Nguyệt Thịnh đăng cơ đến nay, vẫn không nạp bất kỳ phi tần nào, khiến cho đám đại thần này đợi đến sốt ruột.

Nói trắng ra là, bọn họ không quan tâm con gái của mình phải chăng có được sủng ái, mà là Hoàng thượng có chịu tiếp nhận phương thức trai đổi loại ích ngươi tới ta đi như kia hay không.

Cổ Đức đã lăn lộn trong triều nhiều năm, tất nhiên biết rõ ý nghĩ trong lòng những người này. Không thể trách bọn họ bợ đỡ, nịnh hót, ích kỷ, khi triều đại đổi thay đều như thế. Chỉ có móc nôi lợi ích của gia tộc bọn họ với hoàng gia, mới có thể khiến đám đại thần này an tâm. Nếu không, gần vua như gần cọp, không cùng nhận thức, không đạt được lợi ích chng, vạn nhất đế vương trở mặt, vậy chẳng phải là gặp chuyện không may?

Thấy Cổ Đức không nói chuyện, có người nóng nảy: “Thừa tướng, ngài mau cho cái tin chính xác đi! Rốt cuộc là bệ hạ có ý gì? Chúng ta đều đang đợi tin của nàng đây này!”

“Đúng vậy a, Thừa tướng, bệ hạ cũng không còn nhỏ tuổi, rốt cuộc hắn định khi nào tuyển tú? Bên ngoài đều có vài tin đồn kìa, ta sợ cứ tiếp tục như vậy, sẽ ảnh hưởng đến bệ hạ a!”

“Tin đồn gì?” Nghe nói thế, Cổ Đức nhướng mày, hắn mới trở về Tường tộc một chuyến, trong kinh thành có tin gì bất lợi với Minh Nguyệt Thịnh rồi hả?

“Thừa tướng, lời này cũng không phải ta nói, ngài đừng trách ta!” Người nọ bị Cổ Đức nhìn chăm chú liền vội vàng xua tay bảo việc này không có chút quan hệ nào với mình: “Các vị đồng liêu có lẽ đều từng nghe qua những lời nầy

Lúc nói lời này, biểu cảm của đám đại thần bên cạnh có chút ít không được tự nhiên, thế nên Cổ Đức mới biết, trong kinh thành thật sự có chuyện chỉ trích Minh Nguyệt Thịnh không tuyển hậu.

“Rốt cuộc đồn cái gì?”

“Cái này…” Quanh co cả buổi, có giọng nói lý nhí trả lời Cổ Đức: “Bên ngoài đều đồn bệ hạ yêu thích nam sắc.”

Lời này vừa được nói ra, đám đại thần đều ngừng thở, cẩn thận từng li từng tý nhìn Cổ Đức. Không nghỉ sắc mặt Cổ Đức vốn đang trầm xuống, bỗng “ha ha” cười to.

“Đây quả thực là vớ vẩn, cực kỳ vớ vẩn! Bệ hạ là nam nhân khỏe mạnh, sao lại yêu thích nam sắc chứ! Hoàn toàn là lời đồn nhảm…”

Có người thông mắt bắt được một chút ý mẫn cảm trong lời của Cổ Đức, lập tức mở miệng hỏi: “Thừa tướng, ý của ngài là, bệ hạ đồng ý tuyển tú rồi hả? Vậy thì tốt quấ”

Không để Cổ Đức kịp giải thích, một đám người đều quỳ gối trước hoàng cung, hô lớn: “Bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!”

“Các ngươi…” Cổ Đức vừa mở miệng, đám đại thần kia đều tủm tỉm cười, đứng lên: “Thừa tướng, đa tạ! Ngài quả thật là đại công thần của Nam Phượng quốc ta a!”

## 135. Chương 142 : Sóng Gió Tuyển Tú (2)

“Không phải, các ngươi….”

“Thừa tướng, đa tạ ngài!”

“Vẫn là thừa tướng lợi hạ, Thừa tướng vừa ra tay, bệ hạ liền quyết định tuyển tú!”

“Đúng vậy, đúng vậy a! Thừa tướng đúng là đại đại công thần a!”

Đủ mọi lời tâng bốc bao lấy Cổ Đức, khiến cho ông không thể phân biệt thật giả. Đợi đến khi Cổ Đức hiểu ra, những người kia đều rời đi rồi, xa xa truyền đến tiếng cười vui của đám đại thần.

“Một đám hồ ly!” Cổ Đức thở ra một hơi, lần này ông bị đám người này hại thảm rồi! Không đợi ông nói hết lời, đã xuyên tạc lời của ông, không bao lâu sau chắc chắn toàn bộ người trong kinh thành đều sẽ biết Minh Nguyệt Thịnh muốn tuyển tú, đến lúc đó ông phải giải thích như thế nào với Hoàng thượng? Việc này có tính là một hiểu lầm mang ý tốt hay không?

Có điều, không đầy một lát, vẻ bất đắc dĩ trên mặt Cổ Đức biến thành cực kỳ vui vẻ. Nói không chừng chuyện này sẽ tạo nên một cơ hội xoay chuyển, không chừng Minh Nguyệt Thịnh dưới áp lực của bách tính sẽ không thể không tuyển tú! Chỉ là trước đó, ông phải “cúi đầu nhận tội”, cũng để cho Minh Nguyệt Thịnh có thể kịp chuẩn bị tâm lý.

Khi Minh Nguyệt Thịnh quay lại từ ngự hoa viên, phát hiện Cổ Đức vẫn còn ở trong ngự thư phòng, lão già ngoan cố này, thật đúng khiến Minh Nguyệt Thịnh đau đầu.

“Thừa tướng, chẳng lẽ ngài muốn ở lại nội cung dùng cơm cùng trẫm?” Minh Nguyệt Thịnh nửa đùa nửa thật ngồi xuống, một tay chống cằn, đưa mắt nhìn chằm chằm vào mặt Cổ Đức. Lúc trước mỗi lần hắn chuồn đi, khi trở về đều thấy Cổ Đức đã đi về, lần này ông vẫn còn, rất kiên trì đó nha!

Minh Nguyệt Thịnh vừa dứt lời, Cổ Đức liền “ầm” một tiếng, quỳ gối xuống trước mặt Minh Nguyệt Thịnh, trên khuôn mặt kia nhăn lại như bánh quai chèo: “Xin Hoàng thượng định tội! Mong Hoàng thượng tha mạng!”

Nói xong, Cổ Đức dập đầu xuống đất, nhằm rạp xuống mặt đất không nhúc nhích, khiến cho Minh Nguyệt Thịnh có chút không hiểu gì.

“Phát sinh chuyện gì rồi hả? Xin Thừa tướng hãy đứng lên nói chuyện!”

Minh Nguyệt Thịnh ra hiệu Phúc Nhĩ đến nâng Cổ Đức dậy, không nghĩ tới Cổ Đức cứ như bị đóng đinh trên mặt đất, như thế nào cũng không chịu đứng lên: “Hoàng thượng, lão thần thật xin lỗi ngài, tội của lão thần đáng chết vạn lần! Lão thần chết cũng không có gì đáng tiếc, chỉ lo không ai phụ giúp cho bệ hạ…”

Một khóc, hai nháo, ba thắt cổ, những điều này đều là thủ đoạn chỉ dùng cho nữ nhân, lúc này lại được Cổ Đức tận dụng, khiến cho Minh Nguyệt Thịnh dở khóc dở cười. Chẳng lẽ bị mình cự tuyệt mấy lần, Cổ Đức đành sửa lại chiến thuật hay sao? Nhìn bộ dáng nước mắt chảy dài của ông, thật cứ như Minh Nguyệt Thịnh là loại hôn quân nào đó!

“Cổ Đức thúc thúc, có chuyện gì người cứ nói trước.” Thấy Minh Nguyệt Thịnh rốt cuộc gọi ông bằng “Cổ Đức thúc thúc”, trong lòng Cổ Đức nhẹ nhàng thở ra, xem ra chuyện này sẽ không quá khó khăn, hi vọng Minh Nguyệt Thịnh có thể hiểu được ông dụng tâm lương khổ\*. (\*dùng hết tâm tư, dụng ý sâu sa, lo nghĩ cho đối phương, nhưng không biểu lộ rõ ràng)

Đợi đến khi Cổ Đức đứng lên, Minh Nguyệt Thịnh mới phát hiện trong mắt ông vậy mà thực sự đỏ lên, kiên trì trong lòng, có chút rung động.

“Cổ Đức thúc thúc, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, lại khiến cho ngài dùng đại lễ như vậy?”

Từ khi Minh Nguyệt Thịnh đăng cơ, phong Cổ Đức là tể tướng, Minh Nguyệt Thịnh ban cho Cổ Đức quyền lợi hạng nhất đó là nhìn thấy hắn không cần quỳ lạy. Hiện tại Cổ Đức làm vậy, biểu thị rõ có chuyện phát sinh, có thể là chuyện lớn, chuyện này, Minh Nguyệt Thịnh muốn nghe chính miệng Cổ Đức nói.

Quả nhiên, sau khi Cổ Đức nói một năm một mười mọi chuyện xảy ra ở cửa cung cho Minh Nguyệt Thịnh biết, cảm giác đầu tiên mà Minh Nguyệt Thịnh cảm nhận chính là, mình bị một đám lão hồ ly lừa rồi.

“Hoàng thượng, ngài xem….. Hiện tại đoán chừng dân chúng trong kinh thành đều đang chúc mừng chuyện “tuyển tú” của ngài rồi…”

“Bệ hạ, này, có lời này không biết có nên nói hay không…” Cổ Đức do dự trong chốc lát, bày ra vẻ mặt “ta cảm thấy thật khó”.

“Nói!” Nếu như người đứng trước mặt không phải Cổ Đức, nếu như Cổ Đức cùng nhà lão không có quan hệ mấy đời với nhà hắn, Minh Nguyệt Thịnh xác định mình nhất định không thể nào nhẫn nại chờ như vậy, nhất định sẽ sai người kéo Cổ Đức xuống dưới, đánh 80 đại bản!

“Bởi vì ngài chậm chạp không chịu tuyển phi, hậu cung không có chủ, cho nên bên ngoài phố phường có một ít lời đồn, nói ngài…. Nói ngài yêu thích nam sắc….”

Cổ Đức do dự cả buổi, đến khi nói hết, Phúc Nhĩ trực tiếp sặc nước miếng: “Khục khục khục…”

“Phúc công công, ngươi đừng kích động, ta chỉ nói sự thật! Người bên ngoài thực sự đã nói thế đấy!” Nói đến chỗ này, Cổ Đức thay đổi vẻ mặt thành khuyên bảo: “Bệ hạ, hôm nay ngài là quân vương của Nam Phượng quốc, nhất cử nhất động của ngài đều được dân chúng dõi theo. Nếu hậu cung không chủ, hoàng thất không người kế tục, hậu quả cuối cùng chính là quốc gia rung chuyển, dân chúng bất an a!”

Lời này của Cổ Đức rất có lý, Minh Nguyệt Thịnh sao lại không biết. Chuyện đã đến mức này, việc tuyển tú thật không thể tránh khỏi, xem ra, chỉ có thể gặp chiêu phá chiêu.

“Bệ hạ, bệ hạ?” Thấy Minh Nguyệt Thịnh chỉ cau mày không lên tiếng, trong lòng Cổ Đức thoáng “bộp” một tiếng, hẳn là Minh Nguyệt Thịnh giận? Cổ Đức cũng biết, vừa rồi nếu là người khác nói những lời kia, không chừng Minh Nguyệt Thịnh đã cho người lôi xuống dưới! Lần này là hắn cậy già lên mặt, hi vọng Minh Nguyệt Thịnh có thể hiểu được quan hệ giữa hậu cung với triều đình, có thể chuyên tâm làm một quân vương.

“Ý của Thừa tướng, trẫm minh bạch. Đã vậy, việc tuyển tú đành giao cho Thừa tướng phụ trách! Sơ tuyển, nhị tuyển, cứ dựa theo quy cũ! Điện tuyển cuối cùng, trẫm tự mình đến!”

“Vâng! Thần tuân chỉ!” Đã có những lời này của Minh Nguyệt Thịnh, Cổ Đức rốt cuộc an tâm. Đang chuẩn bị qua người đi, Cổ Đức đột nhiên nghĩ đến một chuyện: “Bệ hạ, nếu như ngài không thích ồn ào, vậy chọn một là đủ rồi! Không cần nhiều, quý tại hiền đức. Dân chúng đơn giản chỉ muốn một hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ, Nam Phượng quốc cũng đơn giản chỉ cần một vị hoàng tử đơn giản, thần cũng có một hi vọng đơn giản là bệ hạ có thể hạnh phúc…”

Lời Cổ Đức nói đã đủ rõ ràng, trong chuyện tuyển phi, ông không hề giống như đám đại thần kia, hi vọng nữ nhân trong hậu cung càng nhiều càng tốt. Việc Minh Nguyệt Thịnh không gần nữ sắc, trong mắt Cổ Đức là một ưu điểm. Tham luyến sắc đẹp, cuối cùng mất nước, đã có rất nhiều ví dụ. Nếu như Minh Nguyệt Thịnh có thể gặp được người mình yêu, hơn nữa được sống cùng nàng, đối với vị hoàng đế từ nhỏ đã mất đi mẫu thân, không có tình thương của cha, tuổi nhỏ đã làm vật thế chấp, ấy là một chuyện hạnh phúc.

Mặc dù biết đế vương không thể nào một đời một kiếp một đôi người, nhưng với tư cách là trưởng bối của Minh Nguyệt Thịnh, Cổ Đức hi vọng vị đế vương cô độc này có thể nhận được hạnh phúc.

Bỏ lại lời này, Cổ Đức cung kính hành lễ, sau đó chậm rãi lui ra ngoài.

Nhìn theo thân ảnh không cao lắm của Cổ Đức dần dần biến mất khỏi cửa, bên tai Minh Nguyệt Thịnh vọng lại câu nói kia của Cổ Đức. Hóa ra, vẫn còn người thật sự quan tâm hắn! Cho dù chuyện mà Cổ Đức làm đã vi phạm ý muốn của hắn, nhưng cũng chỉ xuất phát từ ý tốt! Trên thế giới này có người thật tình đối tốt với ngươi, nên quý trọng, nếu không sau khi mất đi, ắt sẽ hối hận không kịp, đây là điều mà mẫu thân hắn- Miêu Sở Vân, đã từng nói.

“Phúc Nhĩ, trong nội cung hẳn sẽ náo nhiệt lên rồi.” Tựa trên ghế rồng, Minh Nguyệt Thịnh không hình dung được cảm xúc lúc này trong lòng hắn. Trong đầu hắn hiện lên khuôn mặt của Mộ Dung Thất Thất, một nụ cười, một cái nhăn mày, đều khiến hắn nhớ thương.

“Bệ hạ, nếu ngài không thích, cứ cho họ vài danh vị, để đó, đừng động tới là được rồi!”

Phúc Nhĩ đau lòng thay Minh Nguyệt Thịnh, có lẽ lão biết rõ, nếu như Minh Nguyệt Thịnh không tuyển phi, sẽ khiến quốc gia này rung chuyển. Hoàng triều muốn tiếp tục, cần có huyết mạch kế thừa. Nếu Minh Nguyệt Thịnh tiếp tục cố chấp, chỉ sợ không những trong triều, dân gian cũng sẽ chỉ trích. Cái ngôi hoàng đế này, có những điều “ủy khuất”, thân bất do kỷ\*. (\*tạm hiểu là: có nhiều khi mình không khống chế được những việc mà mình đang làm, có những chuyện mình không muốn làm mà vẫn phải làm để tồn tại với hoàn cảnh sống hiện tại của mình.)

“Ha ha…” Minh Nguyệt Thịnh cười khẽ: “Phúc Nhĩ, như vậy không phải là làm chậm trễ nhi nữ nhà người ta sao?”

“Bệ hạ, có thể hầu hạ ngài, là phúc khí của họ.” Phúc Nhĩ đi đến trước, châm trà cho Minh Nguyệt Thịnh: “Bệ hạ, kỳ thật ngài cũng nên nghĩ ình. Giấc mộng kia không thể nào trở thành sự thật, ngài, đã có giang sơn xã tắc, cũng nên tự lo ình rồi.”

“Giấc mộng” mà Phúc Nhĩ nói đến, chính là Mộ Dung Thất Thất. Minh Nguyệt Thịnh sao lại không biết Phúc Nhĩ đang khích lệ mình buông tay, đừng cố chấp, nhưng mà, buông, thật sự dễ dàng như vậy sao?

Chuyện Minh Nguyệt Thịnh tuyển tú không bao lâu đã truyền ra, những người dân còn đang lo lắng hậu cung trống rỗng, nghe thấy mà buông lỏng tâm tình. Toàn bộ kinh thành bởi vì chuyện tuyển phi của Minh Nguyệt Thịnh mà trở nên náo nhiệt.

Những nhà có nữ nhi đợi tuyển tú nữ đều tìm mọi biện pháp giúp các nàng ăn diện, hy vọng nữ nhi nhà mình có thể biến thành phượng hoàng đầu cành. Minh Nguyệt Thịnh tuy là tân hoàng, thế nhưng khi hắn mới đăng cơ liền dứt quyết cải cách toàn bộ, trong thời gian ngắn đã chinh phục Tây Kỳ quốc, trong dân gian, Minh Nguyệt Thịnh đã trở thành hóa thân của anh hùng.

Anh hùng, tự nhiên phải sánh đôi với mỹ nhân. Những tú nữ kia đã sớm nghe đến “công tích vĩ đại” của Minh Nguyệt Thịnh, cũng nghe được vị tân vương trẻ tuổi phong lưu anh tuấn đến cỡ nào, tất nhiên trong lòng đều muốn gả cho hắn, trở thành nữ nhân của hắn.

Trong lúc nhất thời, châu báu, trang sức, quần áo, lụa là, son phấn trong thành đều tăng giá gấp bội. Lần này người được lợi nhất, vẫn là Thông Bảo Trai cùng Tuyệt Sắc Phường của Mộ Dung Thất Thất.

Bời vì lần đầu tiên Minh Nguyệt Thịnh tuyển tú, phần lớn tú nữ đều đến từ nhà quan. Tiểu thư nhà quan tất nhiên có tiền, lại càng không cần phải nói đến việc vì đợt tuyển tú này, đám đại thần kia ắt sẽ trút hết bạc lên người nữ nhi, cho nên Thông Bảo Trai cùng Tuyệt Sắc Phường trở thành sự lựa chọn hàng đầu.

“Minh Nguyệt Thịnh muốn tuyển phi?”

Sau khi Mộ Dung Thất Thất nhận được tin tức này, có chút giật mình, không chỉ nàng kinh ngạc mà ngay cả Cổ Quân Uyển cũng rất kinh ngạc. Tính tình của Minh Nguyệt Thịnh là cái dạng gì, Cổ Quân Uyển ít nhiều cũng hiểu được đôi chút. Đó là loại tính cách quật cường mà chín con trâu cũng không kéo nổi, trước kia Cổ Đứa buộc hắn tuyển phi, hắn dứt khoát buông tha triều chính, “trốn” ở Bắc Chu quốc. Lần này, vì dao lại dễ dàng đáp ứng tuyển tú như vậy? Thật sự quá mức quỷ dị mà!

Khi Cổ Quân Uyển suy nghĩ vì sao Minh Nguyệt Thịnh phát sinh biến hóa lớn như thế, đã vụng trộm dò xét Mộ Dung Thất Thất, muốn từ trên mặt Mộ Dung Thất Thất đoán được vài điều.

Không nghĩ tới, kết quả cuối cùng khiến cho Cổ Quân Uyển rất thất vọng. Mộ Dung Thất Thất đối với chuyện Minh Nguyệt Thịnh tuyển phi không hề biểu lộ ra vẻ ghen tuông hay gì khác, xem ra, trong lòng Mộ Dung Thất Thất thật sự chỉ xem Minh Nguyệt Thịnh là bằng hữu, ngược lại chỉ có mình Minh Nguyệt Thịnh khổ tâm rồi.

Sau khi Mộ Dung Thất Thất biết rằng Minh Nguyệt Thịnh muốn tuyển phi, nàng cảm thấy vui mừng thay hắn. Vui nhiều, nhưng nàng cũng có chút ít lo lắng. Minh Nguyệt Thịnh ở vị trí kia, liệu có thể gặp được nữ tử hắn yêu mến hay không, đây là vấn đề lớn. Cao xử bất thắng hàn\*, không biết Minh Nguyệt Thịnh phải chăng đã cảm nhận được rồi. (\*Chỗ cao khó tránh khỏi rét lạnh.)

Có điều, những thứ kia, Mộ Dung Thất Thất không thể can thiệp được, chỉ có thể hi vọng trong lòng rằng Minh Nguyệt Thịnh có thể hạnh phúc! Những ngày sau đó, Mộ Dung Thất Thất đều chú tâm trong việc thiết kế đồ trang sức, định để tặng cho Minh Nguyệt Thịnh, làm lễ vật cho tân hôn của hắn.

Lần đầu tiên Cổ Quân Uyển nhìn thấy những bản thiết kế lễ vật do Mộ Dung Thất Thất vẽ, sau khi nhìn thấy được những trang sức tinh xảo, xinh đẹp trên ấy, Cổ Quân Uyển không nhịn được không ngừng tán thưởng: “Thất Thất, trang sức ngươi vẽ thật xinh đẹp! Có thể sánh ngang với trang sức của Thông Bảo Trai đấy!”

Nghe thấy lời của Cổ Quân Uyển, Tô Mi đứng cạnh cười phì: “Uyển cô nương không biết sao? Thông Bảo Trai là của tiểu thư nhà ta đấy!”

“Cái gì!” Lần này đến phiên Cổ Quân Uyển giật mình, nàng mở to mắt, cái miệng nhỏ nhắn thành hình chữ O, trong mắt long lanh toàn ý sùng bái: “Hóa ra, hóa ra ngươi là đại danh đỉnh đỉnh Quang Hoa công tử? Trời ạ! Quang Hoa công tử là nữ nhân? Ta thật không nghĩ ra! Trước kia Minh Nguyệt Thịnh từng nói qua, ta còn tưởng rằng hắn lừa ta chứ! Không ngờ lại là sự thật!”

Cá tính Cổ Quân Uyển tuy hiếu động, thế nhưng vô luận là nữ tử mạnh mẽ cỡ nào, cũng đều có chút ít tâm tư nữ nhân, Cổ Quân Uyển tất nhiên cũng không ngoại lệ. Trên thế giới này, chỉ sợ không có nữ nhân nào có thể chống cự được sức hấp dẫn của Tuyệt Sắc Phường cùng Thông Bảo Trai.

Lúc này, ánh mắt Cổ Quân Uyển nhìn Mộ Dung Thất Thất hoàn toàn khác trước. Ngoại trừ vẻ kinh hỉ, sùng bái ra, còn có một loại hận vì sao gặp nhau quá muộn!

“Thất Thất, ngươi đúng là người hoàn mỹ! Ta hiện tại rốt cuộc biết được vì sao mọi người đều yêu ngươi rồi!” Cổ Quân Uyển cảm thán từ tận đáy lòng, không nghĩ tới lời này, lại bị Phượng Thương đang vén rèm vào nghe được: “Ai yêu Khanh Khanh nhà ta?”

Nhận thấy ý ghen trong lời của Phượng Thương, Cổ Quân Uyển thè lưỡi, tranh thủ lén trốn khỏi hiện trường, Tô Mi cũng cười cười ra ngoài, để lại Phượng Thương cùng Mộ Dung Thất Thất.

“Khanh Khanh, các nàng vừa mới nói gì? Ai yêu nàng?”

“Không có đâu… Ý Tiểu Uyển là, ta là người mà người gặp người thích, hoa gặp hoa nhở, xe gặp xe chở!” Đối mặt với ý ghen mười phần của Phượng Thương, Mộ Dung Thất Thất bất đắc dĩ lắc đầu. Bình thường Phượng Thương lý trí bao nhiêu, mỗi khi gặp chuyện liên quan đến Mộ Dung Thất Thất, đều xúc động đến mù quáng. Lúc này, hắn kéo Mộ Dung Thất Thất vào trong ngực, nhìn thấy những bản thiết kế kia, Phượng Thương tán thưởng không ngớt.

“Bộ trang sức này thật xinh đẹp! Khanh Khanh đã đặt tên chưa?”

“Khổng Tước Đông Nam Phi\*…” Vốn Mộ Dung Thất Thất chưa nghĩ ra cái tên nào, chẳng biết tại sao, khi nhìn bộ trang sức này, Mộ Dung Thất Thất thốt lên, lại thốt lên cái tên này. (\*chim công bay về phương đông nam)

“Khổng Tước Đông Nam Phi? Cũng không tệ lắm.”

Lúc Phượng Thương nói chuyện, cặp môi đỏ mọng tiến tới bên tai Mộ Dung Thất Thất, nhẹ nhàng hà hơi: “Khanh Khanh, Minh Nguyệt Thịnh sắp nạp phi rồi.”

“Ừm.” Mộ Dung Thất Thất nhẹ giọng hừ hừ, bên tai truyền đến khí nóng, nhẹ nhàng quét lấy má nàng, ngứa, tê tê.

“Đợi Minh Nguyệt Thịnh thành thân, ta an tâm.”

Mộ Dung Thất Thất không nghĩ tới Phượng Thương rốt cuộc lại nói một câu như vậy, hóa ra chàng còn nhớ những lời kia của Minh Nguyệt Thịnh a! Người nam nhân này a! Đúng là lòng dạ hẹp hòi: “Không phải mọi chuyện đã qua rồi sao…”

“Không có. Nam nhân kia không dễ dàng buông tay đâu, cho nên, trong lòng ta chịu áp lực rất lớn nha!”

Trong lòng Phượng Thương nghĩ gì, cũng không nói hết cho Mộ Dung Thất Thất, trong mắt hắn, vô luận là tranh ngoài sáng hay đấu trong tối, hắn đều có thể gặp chiêu phá chiêu, đập chết đám ruồi bọ có lòng bất chính với Mộ Dung Thất Thất. Thế nhưng Minh Nguyệt Thịnh kia, chỉ xa xa nhìn ngắm, nàng hạnh phúc, hắn ta hạnh phúc, trái lại lại là kiểu khó “đối phó” nhất.

## 136. Chương 143 : Tuyển Phi

Có điều, Phượng Thương bội phục tình địch “đặc biệt” này từ tận đáy lòng, Minh Nguyệt Thịnh là một đối thủ đáng giá để tôn trọng. Hắn chưa vai giờ sử dụng âm mưu, bày ra quỷ kế, cũng chưa bao giờ làm chuyện gì dơ bẩn sau lưng, chân thành như lời mà hắn từng nói: “Ta yêu nàng, không liên quan đến nàng.” Phượng Thương tự nhận rằng trong tình yêu, mình không làm được điều này.

Tin tức tân hoàng của Nam Phượng quốc muốn tuyển tú như chắp cánh theo gió, không bao lâu đã truyền khắp toàn bộ Nam Phượng quốc.

Vào những ngày này, mỗi khi lên triều, Minh Nguyệt Thịnh đều có thể cảm nhận được ánh mắt là lạ của đám đại thần, họ nhìn hắn cứ như nhìn bánh trái thơm ngon. Lại có người kẹp cả hình tiểu nữ nhà mình vào tấu chương, hi vọng khi Minh Nguyệt Thịnh phê duyệt tấu chương có thể nhìn thấy, hơn nữa còn lưu lại ấn tượng tốt với nữ nhi nhà mình. Tất cả mọi người đều coi trọng Minh Nguyệt Thịnh, hi vọng có thể lôi kéo chút quan hệ với hoàng gia.

Trong kinh thành, một cuộc tuyển tú hừng hực khí thế bắt đầu, tất cả tú nữ đều được an bài tiến vào hoàng cung, bắt đầu sơ tuyển, nhị tuyển. Mỗi người đều cố gắng triển lộ mình, hy vọng có thể được Minh Nguyệt Thịnh chọn trúng.

“Phúc Nhĩ, sự tình tiến hành như thế nào?” Minh Nguyệt Thịnh cũng không hề bị ảnh hưởng bởi sự huyên náo bên ngoài, cẩn trọng phê duyệt tấu trương như trước, ngẫu nhiên sẽ hỏi đôi lời về chuyện tuyển tú.

“Bẩm hoàng thượng, sơ tuyển còn chưa bắt đầu kìa! Chất lượng tú nữ lần này rất cao, những người được chọn đều rất ưu tú, xem ra, lần này Cổ Đức đại nhân phải đau đầu rồi!”

“Hì…” Minh Nguyệt Thịnh cười, giọng cười không phân biệt được vui hay buồn, phê duyệt xong tấu chương cuối cùng, Minh Nguyệt Thịnh đứng lên, thư giãn gân cốt, đột nhiên nói ra một câu: “Phúc Nhĩ, thời tiết hôm nay khá đẹp, ngươi cùng ta xuất cung một chút!”

“Vâng…” Đối với yêu cầu của Minh Nguyệt Thịnh, từ trước tới giờ Phúc Nhĩ đều tuân theo, lập tức thay đổi y phục bình thường cho Minh Nguyệt Thịnh, Phúc Nhĩ đi theo sau lưng Minh Nguyệt Thịnh, hai người ra khỏi hoàng cung.

Đã vào đầu xuân, mùa xuân của Nam Phượng quốc đến từ rất sớm, trên phố có thể nhìn thấy những nữ nhân đang bán hoa, những đóa hoa đua nhau khoe sắc được cắm trong bình, bán chỉ mấy đồng, có thể bó một ít ôm đi, quả thực rất tiện lợi.

Minh Nguyệt Thịnh nhìn đám hoa trước mặt hồi lâu, cuối cùng chọn một bó hoa đào. Đầu mùa xuân, chính là thời điểm hoa đào diễm lệ nhất. Hoa đào đơn giản, xinh xắn, sắc hoa tinh khiết, cánh hoa nho nhỏ nở rộ dưới ánh mặt trời ấm áp của mùa xuân, cứ như muốn dùng hết sức mình ôm trọn mùa xuân.

“Đẹp không Phúc Nhĩ?”

“Rất đẹp! Đào tơ mơn mởn xinh tươi, hoa hồng đơm đặc dưới trời xuân trong.\* ”

(2 câu trong bài “Đào yêu” của Khổng Tử, xem tại đây .thivien.net/viewpoem.php?ID=2715)

“Hay, nói rất hay!” Minh Nguyệt Thịnh cầm bó đào, chẳng có mục đích mà dạo quanh kinh thành, người người lướt qua, nụ cười gắn liền trên môi, những nụ cười kia khiến cho tâm tình Minh Nguyệt Thịnh cũng lây nhiễm đôi chút.

Đang lúc Minh Nguyệt Thịnh đắm chìm trong vẻ tươi đẹp của mùa xuân, đâu đây truyền đến một tiếng tỳ bà.

Lần theo âm thanh, đầu đường, cách đó không xa, có một nữ tử áo trắng thanh lịch đang quỳ, trên đầu nàng cắm một cọng rơm dài màu vàng, trước mặt nàng là một thi thể. Dưới mặt đất, chỗ cạnh thiếu nữ để một trang giấy, trên ấy viết rõ bốn chữ: “Bán mình chôn cha.”

Tiếng tỳ bà thê thảm của nữ tữ, có chút không hòa hợp với ngày xuân hài hòa, nàng cúi thấp đầu, trước ngực ướt một mảnh, nước mắt trên mặt không ngừng chảy xuống. Giọng nói của thiếu nữ hết sức nghẹn ngào, cho nên hát một khúc, hết sức bi thương.

“Đi, qua đó xem!” Minh Nguyệt Thịnh đi đến trước mặt nữ tử, nữ tử cúi thấp đầu, một đôi tay trắng nõn, thon dài gảy trên đàn tỳ bà, nàng quỳ gối nơi góc đường, chiếm một góc nho nhỏ, đôi mắt căn bản không nhìn đến cảnh phồn hoa, ngựa xe như nước, chỉ cúi đầu đánh đàn, nhẹ giọng ngâm xướng, tạo thành một góc khác biệt giữa chốn phồn hoa.

“Bao nhiêu tiền?” Minh Nguyệt Thịnh nhìn thật lâu, chậm rãi mở miệng.

“Hai lượng.” Thấy có người hỏi mình, thiếu nữ áo trắng ngẩng đầu. Khi nhìn thấy đôi mắt ẩn lệ kia, tim Minh Nguyệt Thịnh thoáng đập nhanh một nhịp. Đôi mắt này, khuôn mặt này, vậy mà có vài phần tương tự với Mộ Dung Thất Thất.

“Văn tự bán đứt\* sao?” (\*không thể chuộc được)

“Đúng vậy.” Nữ tử áo trắng không nghĩ tới người hỏi mình lại là một công tử anh tuấn, dịu dàng, nhìn quần áo, chắc là một vị công tử quý tộc, trong lòng nữ tử áo trắng co chút khẩn trương. Nghe nói nữ công tử nhà quý tộc không xem nữ nhân là người, một cô nương trong thôn nàng ở, bị người ta bắt làm nô tài, hành hạ đến chết. Hiện tại, vận rủi kia phải chăng lại giáng xuống người nàng?

“Phúc Nhĩ, cho nàng hai trăm lượng, giúp nàng chôn cất người, rồi mang về.”

Để lại lời này, Minh Nguyệt Thịnh xoay người rời đi, khiến cho nữ tử áo trắng có chút kinh ngạc.

“Cô nương, đi thôi!” Phúc Nhĩ thở dài, xem ra, Mộ Dung Thất Thất đã hãm sâu trong tim bệ hạ, đây ruốt cuộc là kiếp số hay là duyên phận?

Chạng vạng, Phúc Nhĩ đã làm xong hết thảy, dẫn nữ tử áo trắng tiến vào hoàng cung.

Lúc trước, nữ tử còn suy đoán rốt cuộc Minh Nguyệt Thịnh là nhân vật nào một hồi lâu, mặc dù đã nhìn đến hoàng cung to lớn nguy nga, vàng son lộng lẫy, nàng vẫn không hề nghĩ rằng Minh Nguyệt Thịnh có liên quan gì đến hai chữ hoàng thượng. Chỉ đến khi theo Phúc Nhĩ tiến vào ngự thư phòng, nhìn thấy Minh Nguyệt Thịnh một thân long bào, nữ tử mới biết được thân phận của hắn.

“Ngài, ngài là hoàng thượng?” Nữ tử kinh ngạc mà nhìn Minh Nguyệt Thịnh. Phúc Nhĩ nghe thấy lời này, nhướng mày: “Lớn mật…”

Thanh âm nghiêm nghị kia kéo dài, khiến cho nữ tử càng thêm hoảng sợ, vội vã quỳ xuống. Nữ khí kia của Phúc Nhĩ, càng khẳng định ý nghĩ trong nội tâm nữ tử. Minh Nguyệt Thịnh là hoàng đế? Hoàng đế mua nàng làm chi?

Lúc này, trong lòng nữ tử, lo lắng chiếm phần lớn, không có cha mẹ, nàng một mình cực khổ, hôm nay lại gặp Minh Nguyệt Thịnh, thật sự không biết sau này sẽ phát sinh chuyện gì.

“Bao nhiêu tuổi? Tên gọi là gì?” Minh Nguyệt Thịnh không để cho nữ tử nghĩ nhiều, nhìn chằm chằm vào nàng. Vừa rồi, Phúc Nhĩ đã bảo nữ tử thay đi bộ áo trắng, mặc vào một bộ áo lam thanh lịch, giúp nàng tẩy đi chút oán khí.

“Ta…không không, dân nữ tên là Lam Thải Vân, năm nay mười lăm tuổi.” Lam Thải Vân quỳ, hít sâu, không dám thốt một tiếng.

“Biết chữ không?”

“Bẩm bệ hạ, dân nữ từng học theo phụ thân được vài năm, có nhận ra mấy chữ.”

“Ừ. Đứng lên, thoải mái đi vài bước.”

Đối với yêu cầu này của Minh Nguyệt Thịnh, Lam Thải Vân kinh ngạc, thế nhưng nàng không dám phản bác, chỉ có thể đứng lên, nghe theo yêu cầu của Minh Nguyệt Thịnh, bước một vòng quanh thư vòng.

“Ngươi sẽ trung thành với trẫm chứ?”

Vấn đề này của Minh Nguyệt Thịnh khiến cho Lam Thải Vân “ầm” một tiếng, quỳ trên mặt đất: “Bệ hạ đã giúp dân nữ chôn cất phụ thân, dân nữ ắt thành nô tỳ của bệ hạ, cả đời đều nghe theo bệ hạ.”

Lam Thải Vân nói, Minh Nguyệt Thịnh nghe, không có bất kỳ biểu lộ gì, hắn một tay chống chằm, ngón tay gõ trên mặt hai cái, nhẹ gật đầu: “Trẫm tạm thời tin tưởng ngươi! Phúc Nhĩ, dẫn Thải Vân đi nghỉ ngơi! Từ ngày mai trở đi, an bài lão ma ma dạy nàng lễ nghi trong nội cung. Trẫm muốn ngươi học hết trong vòng ba ngày, nếu không, ngươi sẽ không còn giá trị để tồn tại. Hiểu không?”

“Nô tỳ đã biết, nô tài nhất định sẽ dốc hết sức mình…”

“Lui xuống đi…”

Sau khi Phúc Nhĩ an bài cho Lam Thải Vân xong, quay trở lại ngự thư phòng.

“Bệ hạ, nô tài không hiểu ý của ngài?” Ngoài miệng nói không hiểu, nhưng trong lòng Phúc Nhĩ đã đoán được phần nào dụng ý của Minh Nguyệt Thịnh, chỉ là không xác định. Dù sao, nếu Minh Nguyệt Thịnh nghĩ như vậy, thế thì thật quá liều lĩnh rồi.

“Phúc Nhĩ, ngươi thấy Lam Thải Vân như thế nào?” Minh Nguyệt Thịnh không trực tiếp trả lời câu hỏi của Phúc Nhĩ, như vậy càng khiến Phúc Nhĩ khẳng định ý nghĩ trong lòng mình.

“Bệ hạ, Lam Thải Vân thiếu chút bản lĩnh, chỉ sợ không thể trấn giữ hậu cung.”

Điều Phúc Nhĩ nói, Minh Nguyệt Thịnh biết rõ, lão nhân này đã theo mình nhiều năm, ắt đoán được ý nghĩ chân thật trong lòng mình.

Hoàn toàn chính xác, ý định của Minh Nguyệt Thịnh đúng là cho Lam Thải Vân tham gia tuyển tú. Những người kia không phải dùng việc truyền thừa huyết mạch Hoàng tự, dùng việc nước không thể không có hậu mà “khiến” hắn nạp nữ nhân đấy sao? Vậy hắn đây sẽ chọn một người khiến tất cả mọi người ngoài ý muốn.

Không phải hắn không hiểu chút thủ đoạn vặt vãnh kia trong triều đình, chỉ là lòng hắn có một thứ tên là Mộ Dung Thất Thất, không có thời gian để ứng phó những nữ nhân khác. Chỉ là, chuyện tuyển phi đã được chiêu cáo khắp nước, nếu hắn đổi ý vậy sợ sẽ không cách nào chiếm được lòng dân. Đã như vậy, tìm một nữ nhân mình có thể khống chế, ví dụ như Lam Thải Vân.

Lúc chiều, Ám Ảnh đã tra xét thân thế của Lam Thải Vân. Một nữ tử không cha không mẹ, không có bất kỳ thân phận, bối cảnh gì, chỉ cần cho nàng một thân phận mới, thay hình đổi dạng, có thể bắt đầu một khởi đầu mới rồi.

Hậu vị? Hắn đã hứa sẽ cho Mộ Dung Thất Thất, mặc dù nàng sẽ không trở thành hoàng hậu của hắn, vị trí này, được đong đo tạo nên chỉ vì nàng, người khác không có tư cách ngồi!

“Phúc Nhĩ, ngươi cho rằng trẫm muốn kết hôn với rất nhiều nữ nhân sao? Không có lòng trẫm, trẫm tình nguyện không cần.”

Trong lời nói của Minh Nguyệt Thịnh lộ ra vẻ cô đơn cùng ý cố chấp, Phúc Nhĩ nhìn ánh mắt kiên định sáng rực dưới ánh đèn của chủ tử, không biết nên khuyên Minh Nguyệt Thịnh như thế nào. Hầu hạ hắn nhiều năm như vậy, Phúc Nhĩ hiểu rõ, vị quân vương trước mắt quật cường đến cỡ nào. Đáng tiếc, vận mệnh trêu ngươi, nếu không, Mộ Dung Thất Thất sánh đôi với chủ tử nhà mình, quả thật quá xứng.

“Bệ hạ, chuyện này ngài cần hiểu rõ. Tuyển tú đã bắt đầu, Lam cô nương không có bất kỳ hậu thuẫn nào, ngươi định để nàng trà trộn vào đám tú nữ bằng cách nào?”

“Cái này rất dễ….” Khóe môi Minh Nguyệt Thịnh nhếch lên: “Thừa tướng lừa trẫm, trẫm cần, hắn tất muốn giúp.”

Qua ba ngày sau, Minh Nguyệt Thịnh đột nhiên triệu Cổ Đức tiến cung, khiến cho Cổ Đức có chút buồn bực. Đã gần đến sơ tuyển lắm rồi, hoàng thượng đột nhiên triệu kiến, hẳn là có chuyện gì muốn dặn dò, hay là, hoàng thượng đổi ý rồi?

Mang theo trái tim thấp thỏm không yên, Cổ Đức tiến vào ngự thư vòng. Nhìn kỹ vào mắt Minh Nguyệt Thịnh, Cổ Đức không phát giác ra bất luận điều gì khác thường, còn chưa mở miệng, Minh Nguyệt Thịnh đã ngẩng đầu: “Cổ Đức thúc thúc, ngồi!”

Phúc Nhĩ sai người mang ghế tới, sau đó cho những người khác lui, trong phòng, chỉ còn lại hai người Minh Nguyệt Thịnh cùng Cổ Đức, Phúc Nhĩ lại đứng ở một nơi xa trông coi.

Chờ một hồi lâu, Minh Nguyệt Thịnh vẫn cư thao thao bất tuyệt những chuyện không đâu vào đâu, khiến cho tim Cổ Đức bắt đầu bất ổn. Theo như ông biết, Minh Nguyệt Thịnh không phải là một hoàng đế rảnh rỗi đến mức kiếm người nói chuyện phiếm, tấu chương trên bàn hắn đã chất thành một ngọn núi nhỏ. Hiện tại Minh Nguyệt Thịnh ngừng phê duyệt tấu chương, nói chuyện phiếm cùng ông, thật sự quá mức quỷ dị rồi.

Đợi hồi lâu, Minh Nguyệt Thịnh vẫn không đề cập đến vấn đề chính, Cổ Đức rốt cuộc không chịu nổi, chủ động mở miệng: “Không biết hôm nay bệ hạ triệu thần tiến cung là có việc chi? Liệu có phải vì chuyện tuyển tú ngày mai hay không? Bệ hạ yên tâm, lão thần biết nên làm thế nào?”

“Thừa tướng thật sự biết rõ nên làm thế nào sao?” Minh Nguyệt Thịnh kéo dài thanh âm, xưng hô hắn dùng với Cổ Đức, cũng từ “thúc thúc” chuyển thành “thừa tướng”. Chuyển biến như vậy, cùng với uy nghiêm lộ rõ trong lời nói, khiến cho Cổ Đức khẽ giật mình.

“Bệ hạ nói vậy, là có ý gì?” Cổ Đức không hiểu, cũng đoán không ra ý nghĩ của vị hoàng đế trẻ tuổi trước mắt. Hắn “rào trước đón sau” như vậy, giọng hết trầm lại cao, thật đúng khiến Cổ Đức khó nắm bắt, không biết Minh Nguyệt Thịnh giấu cái gì trong hồ lô\*. (\*ý cũng như khó nắm bắt)

“Phúc Nhĩ, cho người vào đi!”

Lúc Lam Thải Vân theo Phúc Nhĩ tiến vào, Cổ Đức tựa hồ hiểu được chút ít ý nghĩ trong lòng Minh Nguyệt Thịnh.

“Nữ nhi Cổ Quân Dao bái kiến nghĩa phụ!”

Lam Thải Vân đi đến trước mặt Cổ Đức, dựa theo lễ nghi quý tộc, quỳ gối hành lễ theo đúng tiêu chuẩn, cái này, Cổ Đức đã hoàn toàn hiểu được ý của Minh Nguyệt Thịnh.

“Bệ hạ, ngài…”

“Chúc mừng thừa tướng!” Minh Nguyệt Thịnh cắt đứt lời Cổ Đức: “Nghĩa nữ của thừa tướng quả nhiên không giống người thường, ắt hẳn có thể trổ hết tài năng trong kỳ tuyển tú. Thừa tướng, ngài thấy sao?”

“Ha ha…” Ngoại trừ gượng cười, Cổ Đức thật sự không tìm được lời nào để nói, xem ra, Minh Nguyệt Thịnh đã sớm chuẩn bị những thứ này, chỉ đợi ông tới khoác lên cái áo này!

Cẩn thận đánh giá Lam Thải Vân, Cổ Đức nhẹ gật đầu. Là một giai nhân thanh tú, hai đầu lông mày lộ ra vẻ hiền lương, dịu dàng, nếu như bệ hạ thật sự yêu thích nữ tử này, vậy thì cũng không sao! Ông cùng lắm chỉ cho nữ tử này một thân phận cao quý mà thôi.

“Dao nhi, còn không cảm tạ thừa tướng?”

“Dao nhi cảm tạ nghĩa phụ đại nhân!”

Đợi đến khi Lam Thải Vân lui ra, Cổ Đức mới mở miệng: “Bệ hạ, rốt cuộc ngài đây có ý gì? Chẳng lẽ người muốn Cổ Quân Dao tham gia tuyển tú?”

“Ý trẫm chính là thế. Không phải Cổ Đức thúc thúc đã nói, trong nội cung cần một nữ nhân, trẫm cũng cần một nữ nhân cho thiên hạ nhìn sao? Đã vậy, trẫm tự mình chọn lựa nữ nhân kia, chẳng lẽ không được sao?”

“Nhưng mà, nhưng mà đến tột cùng nàng là người nào, bệ hạ biết rõ hay không? Nếu như nàng không có ý tốt, chỉ sợ không thể khiến chúng dân kính phục được!”

Lời này của Cổ Đức lại khiến Minh Nguyệt Thịnh nở nụ cười: “Cổ Đức thúc thúc nói thế thật buồn cười! Nàng không phải là nghĩa nữ người thu nhận sao? Một mực vẫn dưỡng trong khuê phòng, lần này mới cho nàng lộ diện, chẳng lẽ Cổ Đức thúc thúc không rõ hay sao? Đám đại thần muốn tra, có gì phải sợ? Uyển nhi là nghĩa nữ của thừa tướng, thân phận này đủ khiến kẻ dưới phục tùng rồi.”

Giờ phút này, Cổ Đức rốt cuộc minh bạch, Minh Nguyệt Thịnh hẳn ghi thù chuyện lúc trước ông làm, hiện tại lại đẩy ông xuống hổ: “Bệ hạ, lần này ngài hại lão thần thảm rồi!”

Vừa nghĩ tới những nghi vấn mà đám đồng liêu sắp đổ lên đầu ông, Cổ Đức chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ. Minh Nguyệt Thịnh ném vấn đề đau đầu này cho ông, xem ra ông nên sớm chuẩn bị sẵn sàng rồi.

“Bệ hạ, nữ tử này, là đối tượng mà ngài ngưỡng mộ trong lòng, hay là….”

“Hay là cái gì?”

“Hay là một con rối mà ngài tìm đến để qua mắt mọi người?” Lời này nói ra, Cổ Đức cảm thấy mình có chút quá mưc nghiêm khắc, chỉ là hết thảy những điều ông làm đều vì Minh Nguyệt Thịnh. Trước kia chưa từng nghe Minh Nguyệt Thịnh yêu thích không rời bất kỳ nữ tử nào, hôm nay đột nhiên nhảy ra một Cổ Quân Dao, khiến cho Cổ Đức không thể hoài nghi nguyên nhân sau lưng.

“Đúng, thì sao? Không phải, thì như thế nào?” Đối với lão tử quật cường trước mắt, Minh Nguyệt Thịnh tựa hồ cố tình đối nghịch với lão.

“Bệ hạ, ngài…” Cái này, Cổ Đức hoàn toàn bó tay rồi. Hẳn là ông đã đoán đúng, Cổ Quân Dao kia không phải là đối tượng Minh Nguyệt Thịnh ngưỡng mộ trong lòng, mà là một “đối sách” mà hắn tìm ra sau khi bị buộc hôn? Cái kia, không phải quá… tùy tiện sao?

“Thừa tướng, trẫm còn rất nhiều tấu chương cần được phê duyện, tuyển tú ngày mai, thừa tướng cần chú tâm nhiều hơn. Nếu như Cổ Quân Dao không được chọn, trẫm không ngại để hậu cung vắng lạnh vài năm, đợi lần tuyển tú kế tiếp.”

Áp chế! Quả thực là áp chế tận xương! Cổ Đức muốn nói gì đó, nhưng lời đến bên miệng lại nuốt xuống. Nếu như không phải do bọn ông quá sốt ruột mà ép Minh Nguyệt Thịnh, Minh Nguyệt Thịnh cũng sẽ không như thế. Hơn nữa, nam tử trước mắt không phải là thiếu niên năm đó theo ông, gọi “thúc thúc” rồi, hắn là vua của một nước, nếu như mình còn tiếp tục phản bác, sợ là sẽ tổn hại đến tình nghĩa giữa hai người.

Chỉ trong chốc lát, Cổ Đức liền ra quyết định. Ông sẽ “dạy bảo” Cổ Quân Dao thật tốt, để cho nàng an tâm làm nữ nhân của hoàng đế.

Đợi đến khi Cổ Đức đi rồi, Phúc Nhĩ nhận lệnh, dẫn Cổ Quân Dao đến: “Nô tỳ khấu kiến bệ hạ, bệ hạ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế.”

“Về sau không cần xưng là nô tỳ!”

“Vâng, Dao Nhi tạ ơn bệ hạ!”

Không thể không nói, Lam Thải Vân là một người có tố chất tài giỏi, nguyên bản nàng không phải là một nữ tử bản lãnh, sau ba ngày huấn luyện không biết ngày đêm, giơ tay nhấc chân đều có thêm một phần quý khí của tiểu thư khuê các.

“Từ giờ trở đi, ngươi là nghĩa nữ của thừa tướng- Cổ Quân Dao, cần làm gì, nên làm thế nào, tin rằng thừa tướng sẽ dạy ngươi. Ngươi phải học cho tốt!”

“Vâng! Dao Nhi sẽ cẩn thận tuân theo lời bệ hạ dạy bảo.”

“Phúc Nhĩ, tiễn nàng ra khỏi tướng phủ.”

Cổ Quân Dao ở tướng phủ một đêm, ngày hôm sau được Cổ Đức đưa vào cung, xếp vào hàng ngũ tú nữ. Đối với sự xuất hiện đột ngột của nghĩa nữ nhà thừa tướng, các tú nữ rất kinh ngạc, cũng rất tò mò. Cho tới bây giờ chưa từng nghe nói thừa tướng Cổ Đức có nghĩa nữ, sau khi nhìn thấy Cổ Quân Dao, những người kia không nhịn được dò xét nàng.

Chuyện của Cổ Quân Dao không bao lâu cũng truyền đến tai đám đại thần của Nam Phượng quốc, đám hồ ly này đều thầm buồn bực trong lòng, có điều mọi người cũng không hoài nghi thân phận của Cổ Quân Dao, ngược lại lại bàn tán về Cổ Đức, bảo rằng bình thường nhìn ông đạo đức cỡ nào, đến thời khắc mấu chốt, vẫn không kìm được ham muốn quyền lực trong lòng, lôi nghĩa nữ ra, đơn giản vì muốn tranh đoạt hậu vị, nói trắng ra là, còn không phải muốn củng cố địa vị trong triều của mình sao?

Những chuyện xấu này rơi vào tai Cổ Đức, lại khiến ông dở khóc dở cười. Từ đầu đến cuối, ông luôn là “người vô tội” nhất. Cổ Quân Dao này hoàn toàn là do Minh Nguyệt Thịnh áp đặt lên ông, cũng chỉ vì địa vị của ông, có thể cho Cổ Quân Dao một thân phận cao quý. Minh Nguyệt Thịnh làm vậy, lại khiến cho hình tượng chí công vô tư mà ông một mực giữ gìn thoáng chốc “sụp đổ”….

Có Minh Nguyệt Thịnh chống lưng, Cổ Quân Dao thuận lợi thông qua sơ tuyển cùng nhị tuyển, lập tức sắp đến điện tuyển.

Buổi tối, nằm trên giường, Cổ Quân Dao như trước không tin vào những chuyện đã xảy ra dạo gần đây. Thoáng như một hồi mộng đẹp, nàng từ nữ nhi của một tiên sinh dạy chữ, nhanh chóng biến thành nghĩa nữ của thừa tướng, từ một dân nữ bình thường, trở thành con nhà quý tộc, hết thảy đều quá nhanh, nhanh đến mức khiến Cổ Quân Dao đến giờ vẫn nghĩ mình đang ở trong mộng, chưa kịp tỉnh lại.

Hồi tưởng lại cảnh lần đầu tiên nhìn thấy Minh Nguyệt Thịnh, khóe miệng Cổ Quân Dao lộ ra một nụ cười nhàn nhạt.

Minh Nguyệt Thịnh, Cổ Quân Dao biết được, hắn từng là thái tử của Nam Phượng quốc, sau phải đến Tây Kỳ làm vật thế chấp, sau khi trở về Nam Phượng, phát động một cuộc đảo chính trong cung, chiếm quyền, tự mình lên ngôi hoàng đế.

Đối với quá khứ của Minh Nguyệt Thịnh, Cổ Quân Dao không có bất kỳ cảm xúc gì, nàng chỉ biết hằn là một hoàng đế tốt, hắn đăng cơ không lâu, Nam Phượng quốc liền chiếm được Tây Kỳ quốc, hắn là một đế vương hùng tài vĩ lược. Có thể được Minh Nguyệt Thịnh chọn phải, là phúc của Cổ Quân Dao.

Cho tới bây giờ, Cổ Quân Dao vẫn nhớ rõ lời của Minh Nguyệt Thịnh: “Trẫm sẽ để ngươi trở thành nữ nhân duy nhất trong hậu cung, cũng sẽ để ngươi nhận được sự kính ngưỡng của vạn dân. Cẩm y ngọc thực, trẫm cũng sẽ không để ngươi thiếu gì. Chỉ là, những thứ này, cần dùng tự do của ngươi đến trao đổi, ngươi nguyện ý không?”

Lúc ấy Cổ Quân Dao không hề nghĩ ngợi, liền gật đầu. Cùng việc tự mình chông chênh một đường, không bằng hãy đi theo con đường mà Minh Nguyệt Thịnh đã an bài cho nàng đi. Dù sao, nàng chỉ là một nữ tử mồ côi, trên đời này không còn gì khiến nàng lo lắng, không còn người khiến nàng không muốn xa rời. Minh Nguyệt Thịnh giúp nàng chôn cất phụ thân, là ân nhân của nàng, Cổ Quân Dao đối với Minh Nguyệt Thịnh cũng chỉ có lòng thành kính biết ơn, nàng nguyện ý làm bất cứ chuyện gì vì Minh Nguyệt Thịnh chứ đừng nói đến chỉ là mất đi tự do!

Rất nhiều lần, Cổ Quân Dao thầm nghĩ vì sao Minh Nguyệt Thịnh lại chọn mình? Nữ tử đẹp hơn, tài hơn, có gia thế hơn nàng, có rất nhiều, rất nhiều, vì sao vận may lại đột nhiên tới, đáp lên người nàng?

Khi nàng hỏi điều này với đại nội tổng quản bên người Minh Nguyệt Thịnh- Phúc Nhĩ, Cổ Quân Dao thấy trên mặt lão hiện lên một tia quái dị. Tuy xuất hiện chỉ trong thoáng chốc, nhưng nàng vẫn nhìn thấy.

Lão nhân đã theo Minh Nguyệt Thịnh hơn mười năm chỉ nói một câu: “Ngươi chỉ cần giữ tim, giữ miệng.”

Hai điều, nghe như đơn giản, nhưng lại bao hàm rất nhiều thâm ý, chỉ là trái tim non trẻ của Cổ Quân Dao lúc ấy vẫn chưa hiểu.

Trong sự chờ mong của mọi người, điện tuyển bắt đầu.

Sáng sớm hôm nay, đã có cung nữ đến đây, giúp Cổ Quân Dao ăn diện, trang điểm. Trong tiểu viện của nàng, có rất nhiều tiểu thư nhà quan thông qua sơ tuyển cùng nhị tuyển, Cổ Quân Dao nhìn thấy trên mặt các nàng lộ rõ vẻ kích động cùng vui sướng.

Những thiếu nữ kia đều trang diện mình sao cho xinh đẹp nhất, đều muốn bày ra bộ dáng xinh đẹp nhất của mình trước mặt Minh Nguyệt Thịnh. Những ngày này, Cổ Quân Dao thường xuyên nghe các nàng nhỏ giọng nghị luận, bàn Minh Nguyệt Thịnh rốt cuộc là dạng người gì, dung mạo ra sao, tính cách như thế nào, dễ hầu hạ hay không.

Mỗi khi đến lúc ấy, Cổ Quân Dao đều lui sang một bên, không tham gia vào cuộc thảo luận của những nữ tử này. Các nàng ngây thơ, tràn đầy sức sống hướng tới hoàng cung này.

So với các nàng, Cổ Quân Dao cảm thấy mình tốt hơn khá nhiều, ít nhất nàng đã gặp Minh Nguyệt Thịnh, mặc dù chỉ vài lần, nhưng cũng là gặp. Ấy là một nam tử anh tuấn, cao ngạo, đích thật là dạng mà nữ tử luôn kỳ vọng, chỉ là không biết vì sao, trong mắt Minh Nguyệt Thịnh, nàng không nhìn ra bất cứ điều gì có thể dính đến tình yêu.

Ngay tại khi Minh Nguyệt Thịnh nói cho nàng biết vận mệnh sau này của nàng, Cổ Quân Dao thấy được trong mắt Minh Nguyệt Thịnh có một chút lạnh lùng. Nàng biết rõ, chút lạnh lùng kia không phải vì nàng làm sai cái gì mà vì có nguyên nhân khác. Cổ Quân Dao không hiểu, vì sao ánh mắt của vị đế vương trẻ tuổi kia lại lạnh như núi băng, hẳn lòng, lòng hắn bị thương?

Mấy vấn đề này xoay quanh tai Cổ Quân Dao, nhưng nàng không nói ra.

Đợi đến khi mọi người chuẩn bị tốt, Cổ Quân Dao xen lẫn trong đội nguc 50 người, chậm rãi đi về phía đại điện.

Dưới ánh mặt trời, tòa thành vàng son lộng lẫy lộ ra vẻ uy nghiêm, những tú nữ vừa rồi còn líu ríu, lúc này đều bình trụ hô hấp, an tĩnh lại, cả đám đều cẩn thận từng li từng tí, nâng tim mình lên tận cổ họng.

So với họ, Cổ Quân Dao trông nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Nàng đã biết kết quả của điện tuyển, tuy không biết sao lại như vậy, nhưng nàng chỉ cần làm theo phân phó của Minh Nguyệt Thịnh là được rồi. Đối với vị ân nhân này, Cổ Quân Dao không có phương thức cảm tạ nào khác, chỉ có thể dùng thời gian sau này của mình để báo đáp hắn!

“Tuyên….”

Giọng nói của Phúc Nhĩ truyền đến từ trong điện, các tú nữ xếp thành từng tốp 5 người, lần lượt đi vào đại điện.

Minh Nguyệt Thịnh ngồi trên long ỷ, tư thế đoan chính, trong tay cầm một cổ phật châu làm từ thủy tinh tím. Nét mặt của hắn dị thường nghiêm túc, đại điện cũng bởi vì khí tức phát ra từ người hắn, mà trở nên lạnh lẽo.

Trong hoàn cảnh an tĩnh như vậy, những tú nữ kia đều cúi đầu, không dám nhìn đến Minh Nguyệt Thịnh trên long ỷ. Không còn bộ dáng tung tăng như chim sẻ lúc trước, giờ phút này, ai nấy đều trở nên đoan trang. Bên cạnh Minh Nguyệt Thịnh là Cổ Đức, ông vừa đánh giá tú nữ, vừa liếc trộm biểu lộ của Minh Nguyệt Thịnh. Cho tới bây giờ, Cổ Đức rốt cuộc cũng ý thức được. bọn lão “bức hôn”, khiến cho Minh Nguyệt Thịnh rất không vui. Vào thời điểm đối mặt với nhiều nữ tử như hoa như ngọc thế kia, trên mặt Minh Nguyệt Thịnh không có chút nào vui vẻ, thậm chí còn quá mức nghiêm túc.

Ai… Cổ Đức thở dài trong lòng. Tuy ông không muốn bức bách Minh Nguyệt Thịnh, thế nhưng thân ở vị trí này, đều có nhiều điều thân bất do kỷ.

Đế vương, luôn có nhiều nỗi khổ tâm bất đắc dĩ, cùng nhiều chuyện không thể không làm. Trừ phi, hắn cởi cái áo bào màu vàng kia ra, thế nhưng, cái áo bào ấy, mặc vào không dễ, cởi ra, lại càng không dễ dàng. Ước chừng, đây là nỗi bi ai của đế vương từ xưa đến nay a! Đứng ở vị trí càng cao, trách nhiệm trên vai càng nặng, lựa chọn con đường đế vương, nhất định ắt chịu cô đơn….

“Lui….”

Chờ thật lâu, Minh Nguyệt Thịnh vẫn không mở miệng, Phúc Nhĩ chỉ phải cho người lui ra, đón một đám giai nhân khác tới.

“Lui…”

Theo một tiếng “lui” kia, những tú nữ chờ bên ngoài đều lo lắng hãi hùng. Đã đi vào phân nửa số người rồi, Minh Nguyệt Thịnh không chọn được một ai, hẳn là yêu cầu của vị hoàng đế trẻ tuổi này rất cao? Rất nhiều người đều bắt đầu khẩn trương, có một tú nữ thậm chí té xỉu ở ngoài điện.

Nhìn xem tú nữ bị khiêng xuống, Cổ Quân Dao có chút đồng tình với những nữ tử quý tộc này. Hóa ra, sinh ra trong nhà quý tộc không hẳn đã tốt như vậy! Các nàng phải gánh quá nhiều kỳ vọng của gia tộc, hơn nữa còn phải kính dâng cuộc đời của mình vì những kỳ vọng ấy. Thật sự đáng thương!

Rốt cuộc, đến lượt tổ của Cổ Quân Dao. Dựa theo lời dạy của lão ma ma trong nội cung, Cổ Quân Dao thoải mái đi vào.

Ngổi trên ghế rồng, một khắc khi Minh Nguyệt Thịnh nhìn thấy Cổ Quân Dao bước tới, trong mắt có chút thất thần. Cổ Quân Dao được dạy dỗ càng lúc càng giống với nữ tử trong trí nhớ, tuy dung mạo của Cổ Quân Dao kém xa Mộ Dung Thất Thất, nhưng ánh mắt cùng khí chất kia, lại giống nhau rất nhiều.

“Nàng tên là gì?” Rốt cuộc, Minh Nguyệt Thịnh nói câu đầu tiên trong lần điện tuyển này.

“Thần nữ Cổ Quân Dao khấu kiến bệ hạ, Ngô Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!”

Không thể phủ nhận, từng cái giơ tay nhấc chân của Cổ Quân Dao đều hết sức hợp lễ, hợp với tiêu chuẩn. Chỉ là khi nghe đến câu “Ngô Hoàng vạn tuế” kia, Minh Nguyệt Thịnh liền tỉnh khỏi mộng. Người trước mắt, sao có thể là Thất Thất? Mộ Dung Thất Thất sẽ không nói với hắn như vậy, cũng sẽ không quy củ, tất cung tất kính với hắn như thế.

Lại nhìn kỹ, Cổ Quân Dai cũng không có nhiều điểm giống với Mộ Dung Thất Thất lắm. Nghĩ vậy, Minh Nguyệt Thịnh không nhịn được cười khổ một tiếng, Chẳng lẽ là hắn quá mức nhớ thương, mới có thể nhìn thấy bóng dáng Mộ Dung Thất Thất từ trên người Cổ Quân Dao?

## 137. Chương 144 : Khát Vọng Tình Yêu Không Thể Thành

"Bệ hạ, bệ hạ ——" thấy Minh Nguyệt Thịnh hồi lâu cũngkhông có nói chuyện, Phúc Nhĩ nghiêng mặt nhìn sang, phát hiện Minh Nguyệt Thịnh khẽ nhíumày, chuỗi hạt thủy tinh ở trong tay Minh Nguyệt Thịnh chậm chạp chuyển động qua đầu ngón tay, tựa hồ đang thất thần.

"Bệ hạ. . . . . ."

Chờ tới lúc Phúc Nhĩ gọi tiếng "Bệhạ" lần thứ ba, Minh Nguyệt Thịnh mới hoàn hồn."A, là nữ nhi của Thừa tướng, không tệ!" MinhNguyệt Thịnh đứng lên, chậm chạp đi tới trước mặt Cổ Quân Dao, mở bàn tay của nàng ra, đem chuỗi ngọc trai cầm trong tay đặt vào trong lòng bàn tay của nàng.

"Cho ngươi. Trẫm thích người có tri thức hiểu lễ nghĩa, bộ dạng cẩn thận chặtchẽ. Sẽ ban thưởng cho ngươi một chữ ‘ Cẩn ’. Sau này, ngươi chính là Cẩn phi của trẫm."

Một câu nói, định rõ tương lai của Cổ Quân Dao. Cónhư vậy ngẩn ngơ, Cổ Quân Daocảm giác mình là đang nằm mơ, đến khi thanh âm của Cổ Đức vang lên bên tai, nàng mới lập tức quỳ xuống nói tạ ơn.

Một cuộc tuyển Tú, chỉ chọn một cô gái đã lan truyền ra, để cho các đại thần đều có chút mất mát. Đang lúc rất nhiều người đem hi vọng ký thác vào lần tuyển túnày, thì Minh Nguyệt Thịnh ban bố thánh chỉ chiêu cáothiên hạ, hắn cả đời này, hậu cung chỉ biết có một người là Cổ Quân Dao.

Chiếu thư này đã đưa tới chấn động thật lớn ở ở Nam Phượng quốc, từ trước cho tới bây giờ Đế Vương cũng đều là tam cung lục viện.

Nhà phú quý người ta cũng là tam thê tứ thiếp, lại càng không cần phải nói vua của một nước. Nhưngbây giờ Minh Nguyệt Thịnh lại biểu thị lục cung không thêthiếp, điều này thật sự là tin tức làm cho người ta khiếp sợ.

Rất nhiều người đều phỏng đoán Minh Nguyệt Thịnh có phải có bệnh sinh lý hay không , đa số những người còn lại thì đối với sự kiện lần này có thái độ không hiểu lắm. Tất cả tài bảo trong thiên hạ là của hắn , mỹ nữ khắp thiên hạ tự nhiên tất cả đều là của hắn , vìsao, Minh Nguyệt Thịnh ra vẻ nhược thủy tamthiên, chích thủ nhất bìu ẩm? Nam nhân không ham mê sắcđẹp, còn là nam nhân sao?

Đem so sánh với những thứ ý kiến này, địa vị của Minh Nguyệt Thịnh ở trong lòng nữ nhân, thì lại càng tăng lên.

Không cần bàn là thời đại nào, cũng không có một nữ nhân nào nguyện ý cùng người khác chia xẻ trượng phu của mình. Phong chiếu thưnày, để cho những cô gái cóchồng cùng những cô gái đợi gả, đều đối với Cổ Quân Dao không ngừng hâm mộ. Một đời một thế một đôi một người, đối với những nữ nhân ở cái thế giới này mà nói, đều chỉ là trong mộng tưởng. Hôm nay, một vịĐế Vương tôn quý lại đem ý nghĩ như vậy thành hànhđộng, làm cho người ta phải bội phục dũngkhí của hắn, cũng hâm mộ hạnh phúc của Cổ Quân Dao .

Bất quá, chuyện như vậy cũng không được những thứ đại thần cổ hủ trong triều kia tiếp nhận. Hoànggia, coi trọng chính là con nối dòng, hoàng thượng chỉ cómột nữ nhân, vạn nhất nữnhân này không thể sinh dục thì làm sao bây giờ? Vạn nhất sinh cũng là nữ nhi làm sao bây giờ? Hơn nữa, hoàng thượng không chọnphi,ích lợi của bọn họ cùng hoàng gia không còn điểm nàođể móc nối, cái này khiến cho lòngngười thấp thỏm bất an.

Bởi vậy , sau khi chiếu thư ban bố không baolâu, rất nhiều bản tấu được đưa đến trong ngự thư phòng của Minh Nguyệt Thịnh, thượng triều,cũng có đại thần kháng nghị. Chẳng qua là Minh Nguyệt Thịnh đã quyếtđịnh rồi, tự nhiên không chấp nhận mấy người phảnđối,mấy người luôn làm ầm ĩ lợi hại nhất, sau đó về chuyện Minh Nguyệt Thịnh chọn phi đều im bặt. Tất cả mọi người đều thấy được thủ đoạn của vị Đế Vương trẻ tuổi này, không ai còn ôm ý nghĩ hướng mũi nhọn về hướng Minh Nguyệt Thịnh.

Sau cuộc tuyển tú, cả hoàng cung đều đang bận rộn cho hôn lễ của Minh Nguyệt Thịnh. Bởi vì đây là hôn lễ duy nhất của hắn, cho nên Cổ Đức đề nghị làm long trọng náo nhiệt một chút, Minh Nguyệt Thịnh vốn muốnphản đối, sau lại là không lay chuyển được CổĐức, trực tiếp mặc kệ, để cho bọn họ đi chuẩn bị.

Từ lúc đó, Minh Nguyệt Thịnh mới thấy qua Cổ Quân Dao một lần. Hiệntại, Cổ Quân Dao trở thành nữ nhân hạnh phúc nhất Nam Phượng quốc! Người ởtrong cung lẫn ở ngoài cung đều hâm mộ nàng , chỉ cóCổ Quân Dao tự mình biết, đây là hôn lễ giả, hôn sự làgiả, đây là bí mật thuộc về nàng cùng Minh Nguyệt Thịnh.

Cổ Quân Dao cho tới bây giờ cũng không có suyđoán xem nguyên nhân Minh Nguyệt Thịnh làmnhư vậy, trong suy nghĩ của nàng, Minh Nguyệt Thịnh là ân nhân của nàng, hơn nữa còn đưa cho nàng cuộc sống tốt như vậy, nàng nênbảo vệ hết thẩy cho Minh Nguyệt Thịnh, bao gồm danh dự của hắn. Cho nên, đối với người khác nói bóng nói gió hỏi thăm về chuyện của nàng cùng Minh NguyệtThịnh, Cổ Quân Dao đã sớm chuẩn bị xong một loạt giải thích, để cho bất luận kẻ nào cũng không thể giăng ra được cạm bẫy.

Thời gian, ngày từng ngày đi qua, đám cưới, cũng sắp gần tới.

Cả trong hoàng cung, đều treo đèn lồng đỏ au, làm bóng đêm phủ xuống, đèn lồng thắp sáng, đứng ở chỗ cao ngắm nhìn, tựa như vô số đom đóm ở dưới bầu trờiđêm lóe lên .

"Bệ hạ, nghỉ ngơi đi! Ngày mai đã là đám cưới của ngài, còn phải dậy sớm đấy!"

Phúc Nhĩ đứng ở bên cạnh Minh Nguyệt Thịnh, vẫnchờ bên ngoài phòng bắt đầu vang tiếng mõ điểm canh, Phúc Nhĩ mới mở miệng khuyên Minh Nguyệt Thịnhnghỉ ngơi.

"Bao lâu rồi?"

"Đã canh một."

"A —— Mộ Dung Thất Thất đến đâu rồi?"

"Đã đến kinh thành rồi, ở nơi này haingày."

"Biết rồi."

Minh Nguyệt Thịnh nằm ở trên giường, ngó chừng nóc giường màn thêu rồng bay phượng múa, tâm tình có chút phức tạp. Hắn ở trong lòng có loại ảo tưởng, hi vọng Mộ Dung Thất Thất có thể chạy tới hôn lễ của hắn, hơn nữa ngăn cảnhôn lễ của hắn. Dĩ nhiên, cái này chỉ là một giấc mộng trong lòng Minh Nguyệt Thịnh màthôi. Mộ DungThất Thất cùng Phượng Thương ở chung một chỗ, còn mang theo con của bọnhọ, đây chính là thực tế, vô luận hắn mơ mộng như thế nào,đều không thể thay đổi được sự thật Mộ Dung Thất Thất cùng Phượng Thương yêunhau này.

Ngủ đi, ngủ một giấc hết thảy đều sẽ trôi qua rồi. . . . . . Minh Nguyệt Thịnh cứ như vậyan ủi mình, vẫn chờ tiếng mõ điểm canh ba , hắn mới ở trong mê man màtiến vào mộng đẹp.

Sáng sớm ngày thứ hai, Phúc Nhĩ hầu hạ Minh Nguyệt Thịnh rời giường chuẩn bị,Cổ Quân Dao bên kia cũng bắt đầu trang điểm trang phục. Cả hoàng cung vui sướng, phàm là quan lại có phẩm cấp ở kinh thànhđều tiến tới chúc mừng.

Mặc dù Minh Nguyệt Thịnh chỉ cưới một nữ nhân làCổ Quân Dao, nhưnghắn chỉ cho nàng địa vị là một phi tử, cho nên Cổ Quân Dao không có tư cách hưởng thụđãi ngộ của hoàng hậu, cũngkhông cách nào cùng Minh Nguyệt Thịnh , ở trong đại điện tiếp nhận các loại hành lễ của quan lại, chỉ có thể ở Thanh Loan Cung chờ chực Minh NguyệtThịnh.

Tân hoàng thành hôn, trong đại điện vô cùng náo nhiệt, thời điểm mọi người ở đây muốn nâng chén chúc mừng, thì có người tới thông báo, nói nhiếp chính Vương Bắc Chu quốc mang theo TrấnQuốc công chúa, nhiếp chính Vương thế tử, Tiêu Dao Vương mang theo Tiêu DaoVương Phi, cùng nhau đến đây chúc mừng.

Nghe nói Mộ Dung Thất Thất tới, Minh NguyệtThịnh kích động đến rượu trong tay lay động rớt ra ngoài nửa ly, chờ Phúc Nhĩ đưa lên khăn lông ướt lau sạch sẽ tay hắn, MinhNguyệt Thịnh mới thanh tỉnh lại.

Các đại thần Nam Phượng quốc vừa nghe nói nhiếpchính Vương Bắc Chu quốc cùng Trấn Quốc công chúađến đây chúc mừng, đều rối rít nhìn về phía cửa đạiđiện. Hai người này, một được coi là thiên hạ đệ nhất mỹ nam, một là thiên hạ đệ nhất mỹ nữ, mọi người chẳng qua là nghe qua tin đồn, cũng không có được gặp chân chính người thật, hôm nay, vừa vặn có cơ hội.

Cũng không lâu lắm, đã nhìn thấy mấy người đi đến. Ban đầu xuất hiện ở mọi người trước mắt , là Phượng Thương một nhà ba người.

Nam tử, bạch y bồng bềnh, nhìn từ xa như tiên,nhìn gần, lại như yêu nghiệt mê hoặc lòng người , đặc biệt làcặp mắt phượng hẹp dài kia, phảng phất mị lực nhưhút lấy tâm hôn người, làm cho người ta không dám nhìn vào, sợ mình chìm vàotrong đó.

Nhìn sang nữ tử, rất xa tựa như một ngọn lửa,làm cho người ta lầm tưởng nàng phải là người đầy nhiệt tình (niềm nở, nhiệt huyết ), không nghĩ tới đến gần rồi, mọi người mới phát hiện cô gái này lớn lên thoát tục không dính bụi trần,giống như thiên tiên.

Riêng tướng mạo Phượng Thương cùng Mộ Dung ThấtThất , sẽ làm cho người sợ hãi than không dứt. Sau xuất hiện của Hoàn NhanKhang cùng Tô Mi, cũng làm cho người nghị luận thật lâu. Mặc dù bọn họ so ra kém một đôi loé sáng nhà Phượng Thương , nhưng nam cũng anh tuấn tiêu sái, nữnhân cũng là mỹ nhân bại hoại.

"Chúc mừng bệ hạ!"

"Cám ơn!" Minh Nguyệt Thịnh nhìn mộtchút Phượng Thương, lại nhìn một chút Mộ Dung Thất Thất , cuối cùng, ánh mắt rơi vào Phượng Kiêu nằm trongngực trên người Phượng Thương.

"Kiêu nhi cũng tới?" Minh NguyệtThịnh vốn làchính là cha nuôi của Phượng Kiêu, bây giờ nhìn thấy Phượng Kiêu lạicàng thân thiết, còn trực tiếp đi xuống, từ trong ngực Phượng Thương đón lấy Phượng Kiêu .

"Một thời gian ngắn không gặp, Kiêu nhicàng ngày càng đáng yêu!"

Các đại thần thấy Minh Nguyệt Thịnh ôm hài tử thủ pháp thuần thục như vậy, tronglòng không khỏi buồn bực, ngay cả Cổ Đức thấy Minh Nguyệt Thịnh như vậy, trong lòng cũng kinh ngạc.Bất quá ngoài kinh ngạc, trong lòng Cổ Đức cũng rất cao hứng, xem ra Minh Nguyệt Thịnhrất thích hài tử! Chỉ cần thích hài tử là tốt rồi, đến lúc đó huyết mạch Nam Phượng quốc cóthể kéo dài rồi!

Cổ Đức nào biết đâu rằng, Minh Nguyệt Thịnh thích Phượng Kiêu nguyên nhân rất đơn giản, chỉ là bởi vìhắn là hài tử của Mộ Dung Thất Thất mà thôi.

Vốn là yến hội náo nhiệt, bởi vì mấy vị khách nhân tôn quý Bắc Chu quốc gia nhập, mà trở nên càng thêm náo nhiệt vô cùng. Đặc biệt là thời điểm Phượng Thương cùng Mộ Dung Thất Thất đem lễ vật đưa lên, cả bầu không khí bị kéo đến cao nhất.

"Cái này là chúng ta nhờ Quang Hoa công tử đặc biệt vì bệ hạ cùng Cẩn phi nương nương thiết kế, bộ đồ trang sức đeo tay này gọi Khổng Tước Đông Nam Phi, dùng ngọc Bích Tỉ (ngọc ngũ sắc) chế luyện mà thành." Mộ Dung Thất Thất vừa nói nói, vừahướng các đại thần biểu diễn bộ trang sức. Đây cũng là cơ hội khó gặpđược, là một người làm ăn ưu tú, Mộ Dung Thất Thất sẽ không bỏ qua cơ hội thật tốt để đẩy mạnh tiêu thụ của Tuyệt sắc phường cùng Thông Bảo trai, đặc biệt làở nơi địa phương tụ tập nhiều quan lớn quý tộc như vậy, tự nhiên là quan hệ tốt sẽ nở rộ rồi!

"Thật xinh đẹp a!"

"Thật là xảo đoạt thiên công \*a!" ( vô cùng khéo léo)

"Thật đẹp!"

Ma lực của Thông Bảo trai, vô luận nam nhân hay lànữ nhân, sau khi nhìn thấy đều cảm thấy tươi đẹp. Hơn nữa châu báu đồ trang sức đeo tay xuất phẩm Thông Bảo trai , đều giữ được hình dạng nguyên bản của châu báu , cũng ở sau khi giacông tạo hình, qua rất nhiều ngày mới tạo ra được thành phẩm hoàn mỹ.

Bộ Khổng Tước Đông Nam phi này, toàn bộ là dùng Bích Tỉ làm thành. Đặc biệt nhất là cây châm cài đầu Khổng Tước kia, vũ mao Khổng Tước, toàn bộ là dùng năm dải Bích Tỉ mài thành những viên binhỏ hợp lại mà thành, xa hoa, làm cho người ta phải yêu thích.

Thấy được kinh sợ trong mắt mọi người, Mộ Dung Thất Thất thật caohứng, đặt xuống đồ trang sức đeo tay, lại lấy ra một bộ hoa phục tinh mỹ do tuyệt sắcphường chế tạo. Đồ trang sức đeo tay, là đưa cho Cổ Quân Dao, mà bộ hoa phục, còn lại là Mộ Dung Thất Thất tự mình thiết kế làm cho Minh Nguyệt Thịnh.

Minh Nguyệt Thịnh xưa nay yêu thích màu tím,cho nên bộ y phục này, Mộ Dung Thất Thất dùng trùngđiệp gấm vóc màu tím may thành. Từ áo ngoài đến bên trong, màu tím không ngừng lớp lớp, màu sắc từnhạtđến đậm, đặc biệt có tầng cảm giác.

Mọi người đều biết, tác phẩm đích tay của Quang Hoa công tử dù ngàn vàng cũng khó có thể mua được , hôm nay hôn lễ của Minh Nguyệt Thịnh, Phượng Thươngcùng Mộ Dung Thất Thất thế nhưng có thể làm cho Quang Hoa công tử đặc biệt vì Minh Nguyệt Thịnh cùng Cổ Quân Dao làm ra thiết kế độc nhất vônhị như vậy, đủ để chứng minh thành ý bọn họ đếnđây chúc mừng .

Những người này đương nhiên là không biết, Quang Hoa công tử nổi tiếng đại lục, lại chính là Mộ Dung Thất Thất .

Lúc này, trong lòng Minh Nguyệt Thịnh vô cùng vui vẻ, không vì cái gì khác , chỉ bởi vì Mộ Dung Thất Thất tự mình làm cho hắn mộtbộ quần áo. Nếu như không phải bởi vì nhiều người ở đây, còn đang trên yến hội, hắn nhất định sẽ cởi xuống y phục trên người, đem bộ tử y Mộ Dung Thất Thất đưa tới mặc ngay.

Hoàn Nhan Khang cùng Tô Mi tặng lễ vật là một đôi sư tử được chạm khắc từ ngọc phỉ thuý,chỉ lớn bằng lòng bàn tay,nhưng giá trị liên thành.

Minh Nguyệt Thịnh đám cưới, nhiếp chính Vương cùng Tiêu Dao VươngBắc Chu quốc tự mình đến đây chúc mừng, đưa tới trong lòng các quan đại thần của Nam Phong lực đả kích không nhỏ. Mặc dù bọn họ biết Minh Nguyệt Thịnh cùng Bắc Chu quanhệ ngoại giao tốt, chuyện chiếm lấy Tây Kỳ quốc chính là Minh Nguyệt Thịnh cùng Bắc Chu liên minh cùng làm, nhưng là mọi người không nghĩ tới, Minh Nguyệt Thịnh có thể cùng những người trẻ tuổi nắm quyền tại BắcChu quốc quan hệ tốt như vậy.

Đông Lỗ quốc cùng Tây kỳ quốc đã trở thành lịch sử, Bắc Chu cùng Nam Phượng quốc đã trở thành hai quốc gia trên cùng tồn tại trên đại lục, có câu nói một sơn dung không dưới nhị hổ\*( một núi không chứahai hổ). Ngay từ lúc Bắc Chu quốc thâu tóm Đông Lỗ quốc, Nam Phượng quốc chiếm trọn Tây kỳ quốc thời điểm,đã có người nghĩ tới, nói không chừng mười năm sau, hai đại quốc này sẽ có một trận chiến.

Bất quá, bây giờ nhìn đến giao tình của bọn hắn, nghi ngờ trong lòngcác đại thần cũng đã hủy bỏ. Nói thật, không ai nguyện ý đánh giặc, tất cả mọi người đều hi vọng có một cuộc sống hạnh phúc an an ổn ổn. Biểu hiệncủa Minh Nguyệt Thịnh sau khi lên ngôi, có một thời gian ngắn làm cho người ta lầm tưởng vị quân Vươngnày có dã tâm thâu tóm thiên hạ. Biết rõ hiện tại, mắt thấy mới là thật rồi, mọi người mới yên lòng.

Phúc Nhĩ đã sớm vì Phượng Thương an bài vị trí,đem chỗ ngồi tônquý nhất để lại cho bọn họ. Chờ bốn người này ngồi vào chỗ của mình,ca múa bắt đầu.

Minh Nguyệt Thịnh từ lúc nhận lấy Phượng Kiêu,vẫn đưa ôm vào trong ngực. Phượng Kiêu tựa hồ đặc biệt thích Minh Nguyệt Thịnh, hắn khôngkhóc cũng không náo, ở thời điểm Minh Nguyệt Thịnh trêu chọc hắn, còn có thể"Khanhkhách" cười. Tiếng cười này thiên chân rực rỡ, truyền tới trong lỗ tai mọingười, cũng kéo tới cảm xúc yêu thích của mọi người.

"Xem ra, Kiêu nhi rất yêu thích ta đây!" Vẫn chờ một cuộc ca múa kết thúc,Minh Nguyệt Thịnh mới lưu luyến không rời mà đem Phượng Kiêu đưa lại cho Mộ Dung Thất Thất.

"Ngươi là cha nuôi hắn, đương nhiên hắn là thích ngươi !"

Mộ Dung Thất Thất trả lời, Minh Nguyệt Thịnh nghe rất thoải mái.Mặc dù hắn và Mộ Dung Thất Thất cả đời này cũng không có khả năng ở bên nhau, nhưng là hắn cũng là cha nuôi của con nàng, bởi vì ... tầng quan hệ này, bọn họ vĩnh viễn cũng sẽcó liên lạc.

Bởi vì nhiều người, Minh Nguyệt Thịnh cũng không có cùng Mộ Dung Thất Thất hàn huyên nhiều, trở lạitrên ghế rồng, hắn nhìn về phía điện ca múa, ra vẻ trạng thái của một tân hôn hoàng đế. Chỉ có Cổ Đức, vẫn một mực nhìn Phượng Thương cùng Mộ Dung Thất Thất ở đối diện.

Thư của Cổ Quân Uyển, Cổ Đức đã sớm nhận được, bên trong đã nhắc tới chuyện của Phượng Thương cùng Mộ Dung Thất Thất, hơn nữa cũngnhắc tới Tử cổ trên người Phượng Kiêu. Cổ Đức biết, vợ chồng Phượng Thương tới đây chính là vì giải cổ cho Phượng Kiêu . Mới vừa rồi hắn chẳng qua là nhìn lướt qua Phượng Kiêu, phát hiện PhượngKiêu đúng như Cổ Quân Uyển nói, vô cùng biết điều khả ái. Trong thân thể hài tử nhỏ như vậy, lại có cổ, đích xác là một chuyệnđáng thương .

Để cho Cổ Đức ngoài ý muốn chính là, Phượng Kiêu thoạt nhìn tựa hồ có chút không giống với bình thường. Dựa theo lẽthường, trên người của người trúng cổ, cũng sẽ thể hiện ra một loại trạng tháikhông khỏe mạnh, vô luận là sắc mặt hay là ánh mắt, cũng sẽ không bình thường. Người trưởng thành cũngsẽ như vậy, lại càng không cần phải nói đứa trẻ mới sinh.

Tiểu hài tử vốn là sức chống cự rất yếu, lại bị người hạ cổ độc, sức chịu đựng sẽ càng kém. Hắn từng tiếp xúc với khá nhiều hài tử bị trúng cổ, vẻ mặt đều hiện lên xanh xao, hơn nữa nhỏ gầy, vô tinh đả thải \*( phờ phạc, ủ rũ, lử đử…), hoặc là khóc rống không ngừng. Nhưng là những tình huống này ở trên người Phượng Kiêucũng không có xuất hiện, hơn nữa mới vừa rồi nhìn thoáng một cái, Cổ Đức nhìn ra đứa bé này lớn lên thiệt mập mạp, béo tròn khả ái. Hắn thật sự là bị trúng cổ sao?

## 138. Chương 145 : Điều Kiện Giải Cổ

Cổ Đức trong lòng tuy có nghi ngờ, nhưng bây giờđang ở yến hội đám cưới của Minh Nguyệt Thịnh, CổĐức cũngkhông thể đem nghi ngờ của mình biểu hiện ra.

Trong đại điện, náo nhiệt vui mừng, khóe môi Minh Nguyệt Thịnh nhếchlên nở nụ cười như có như không, ở dưới ánh đèn loang lổ, lộ ra vẻ thần bí dị thường. Mặc dù mắt hắn nhìn ca múa trên điện, nhưng khóe mắt lại một mực nhìn Mộ DungThất Thất.

Thật lâu không gặp lại, nàng càng thêm mỹ lệ.Một nụ cười một cái nhăn mày, trong tự nhiên lộ ra cao quý, mặc dù chỉ an tĩnh ngồi một chỗ, cũng là một phong cảnh đẹp nhất.

Chẳng qua, bên cạnh hồng nhan đã có “hắn”, đây làđiều Minh Nguyệt Thịnh vĩnh viễn không cách nào thaythế. Kiếp này, chỉ có thể vô duyên.

Mặc dù Minh Nguyệt Thịnh nội tâm vô cùng hi vọng thời gian dừng lại vào giờ khắcnày, nhưng thời gian tốt đẹp nhất lại luôn trôi qua rất nhanh, yến hội kết thúc, hắnphải đi Thanh Loan Cung.

Trước khi đi, Minh Nguyệt Thịnh lại thâm sâu nhìn Mộ Dung Thất Thất mộtcái, dường như muốn đem nụ cười của nàng khắc ở sâu trong lòng.

"Bãi giá Thanh Loan Cung ——"

Giọng Phúc Nhĩ truyền đến, tựa hồ Minh Nguyệt Thịnh nghe thấy trongkhông trung có một tiếng tiếng thở dài, ngẩng đầu, lại không thấy bất kì ai, chỉ có gió khẽ vờn, từ bên tai hắn lướt nhẹ qua. Chẳng lẽ, gió cũng thương tiếc nỗi bi thương của hắn, cho nênmới phát ra tiếng thở dài như vậy?

Trong Thanh Loan Cung, Cổ Quân Dao mặc giá y màu mận, yên lặng ngồi ở trong phòng.

Xuyên thấu qua khăn sa màu đỏ, Cổ Quân Dao cóthể mơ hồ thấy được bài biện trong phòng. Bởi vì nàng là Cẩn phi, không phải hoàng hậu, cho nên không thể dùng màu đỏ chót, dù là đám cưới, cũng chỉ một thân màu mận. Bất quá, ở trong lòng CổQuân Dao, như vậyđã thỏa mãn rồi, đám cưới này vốn chỉ làm cho người ta nhìn, là giả, cho nên không cần thiết so đo những thứ kia.

Không biết đợi bao lâu, một tiếng "Hoàng thượng giálâm!"truyền tới bên tai Cổ Quân Dao, trong nhà đám nôtỳ bước nhanh đi tới cửa quỳ xuống, miệng hô vạn tuế. Minh Nguyệt Thịnh cũng không có nói lời dư thừa, chỉ một câu "Bìnhthân", làm cho các nàng lui ra, duy chỉ để lại Phúc Nhĩ.

"Bệ hạ vạn tuế!"

"Ừ! Lấy khăn sa xuống, ăn chút đồ gì đi, ngươi khẳng định là đói bụng lắm."

Minh Nguyệt Thịnh không giúp Cổ Quân Dao kéokhăn sa, mà trực tiếp ngồi xuống, tự rót trà ình.

Trong lòng Minh Nguyệt Thịnh, thủy chung cốchấp kiên trì giữ hình bóng một người, tim của hắn đã cho Mộ Dung Thất Thất, tuyệt đối không thể nào chứa thêm ai khác. Hôm naycưới phi, chỉ là nghĩa vụ đối với quốc gia, không phải hắn tự nguyện, cũng sẽ khôngthực sự cùng Cổ Quân Dao bái thiên địa uống rượu hợp cẩn, càng đừng nói chi là động phòng hoa chúc .

Cổ Quân Dao gỡ xuống khăn che đầu, đi tới trước mặt Minh Nguyệt Thịnh, hướng hắn hành lễ.

"Ngồi đi!"

Chờ Cổ Quân Dao ngồi xuống, Phúc Nhĩ đi tới bên giường, kéo chăn đệm trắng ra, từ trong tay áo lấy ra một bình sứ nhỏ, đem chất lỏng bên trong vẫy lên trên khăn trảitrắng tinh.

Thấy Phúc Nhĩ làm như vậy, Cổ Quân Dao có chút giật mình, bất quá nàng cũng không phải cái gì cũng không hiểu, trước hôn nhân, mama trongcung đãtruyền thụ cho nàng những kiến thức về phương diện này.Chẳng qua bây giờ nhìn đến Phúc Nhĩ làm như vậy, Cổ Quân Dao có chút đỏ mặt.

Chờ Phúc Nhĩ làm xong hết thảy lui ra, MinhNguyệt Thịnh mới mở miệng nói chuyện. "Như thế nào? Đã quen chưa!"

"Nô tì rất tốt, tạ ơn bệ hạ quantâm!"

Ở thời điểm Cổ Quân Dao nói những lời này, Minh Nguyệt Thịnh biết,mình tìm được một người vô cùng người thích hợp. Cổ Quân Dao rất thông minh, nhưng nàngthông minh không giống với những người khác tự mình khoe khoang cho là hiểu biết, mà là biết chuyện gìkhông thể làm, cái gì không thể nói.

Nhìn khuôn mặt trẻ tuổi bày ra trước mắt, MinhNguyệt Thịnh khẽ gật đầu, "Thích là tốt rồi! Trẫm sẽ không làm trễ nải ngươi quá nhiều thời gian, chờ vài năm sau, trẫm sẽ tìmthời cơ thích hợp an bài ngươi chết giả, đến lúc đó cho ngươi một thân phận khác, ngươi có thể rời xa hoàng cung, bắt đầu cuộc sống mới."

Cổ Quân Dao không nghĩ tới chính là, Minh Nguyệt Thịnh mỗi một bước đều đã chuẩn bị tốt lắm, từ lúc nàng tuyển Tú đến khi cưới, thậm chí tương lai sau này của nàng đều sắp xếp xong xuôi. Như vậy, hết thảy nàngcần làm chỉ là nghe lệnh, phối hợp hành động với Minh Nguyệt Thịnh. Chẳng qua, Cổ Quân Dao thủy chungkhông rõ Minh Nguyệt Thịnh tại sao phải làm như vậy! Nếu hắn khôngmuốn cưới hay nạp phi, hắn không phải là hoàng đế sao? Thiên hạ này đều là của hắn, vì sao chuyện này lại không thể tự mình không thể làm chủ đây!

Tựa hồ nhìn ra quẫn bách của Cổ Quân Dao, MinhNguyệt Thịnh để chén trà xuống.

"Không biết ngươi có nghe qua một câu nói, gọi là‘nhân tại giang hồ,thân bất do kỷ ’ hay không. Thật ra thì, thân bất do kỷ đâu chỉ ở giang hồ mới có. Giống như trẫm vậy, đứng ở trên đỉnh thiên hạ, cũng có rất nhiều thứ mình không thể nắm giữ. Hoàng thượng, cũngkhông phải có thể muốn làm gì thì làm, từ rất lâu trẫm đã không thể không đi làm một chút chuyện màtrẫm không thích."

Nói tới chỗ này, Minh Nguyệt Thịnh lại nhớ tớiMộ Dung Thất Thất, bất kể nói thế nào, nàng hôm nay chạy tới, còn đưa tới lễ vật nàng tự mình làm, điều này ở trong long Minh Nguyệt Thịnh, chínhlà thoả mãn lớn nhất.

Cổ Quân Dao không biết Minh Nguyệt Thịnh đang suy nghĩ gì, lúc này, nàng rõ ràng nhìn thấy từ khoémôi Minh Nguyệt Thịnh nởnụ cười. Nụ cười này, Cổ Quân Dao rất ít thấy, ít nhất nàng cùng Minh Nguyệt Thịnh gặp mặt mấy lần, songchưa từng nhìn thấy trên mặt hắn nở nụ cười rõ ràng như vậy.

Không biết, nụ cười này là vì người nào mà nở?

Sau những lời nói của Minh Nguyệt Thịnh, CổQuân Dao trong lòng có chút đồng tình với vị Đế Vương trẻ tuổi trước mắt này. Thế nhân đều cho rằng vui vẻ sung sướng nhất chính là làm hoàng đế, nhưng Cổ Quân Dao lại không nhìn thấy trên người MinhNguyệt Thịnh chút nào vui vẻ cùng khoái hoạt. Ngược lại cảm nhậnđược trầm trọngtrách nhiệm cùng áp lực của hắn.

Mới vừa rồi nhìn nụ cười kia, đích thị là đang nhớ tới người khác, hoặc là có chuyện gì đó. Người có thể làm cho Minh Nguyệt Thịnh thoải mái như vậy, nhất định ở trong lòng Minh Nguyệt Thịnh chiếm cứ vịtrí rất trọng yếu. Cổ Quân Dao không hiểu, nếu thích, vì sao không thể ở chung một chỗ? Chẳng lẽ liênquan tới thân phận, hoặc là khoảng cách?

Minh Nguyệt Thịnh thông minh, như thế nào khôngbiết ý nghĩ trong đầu Cổ Quân Dao. Nàng cùng lắm mới chỉ mười lăm tuổi, là khoảng thời gian hồn nhiên vui vẻ rực rỡ nhất,thật sự không nên làm cho nàng ở nơi này rơi vào vòng nước xoáy trách nhiệmkhông thoải mái.

"Uống rượu không! Trẫm hôm nay đặc biệt rất muốn uống rượu!"

Minh Nguyệt Thịnh để cho Phúc Nhĩ lấy ra một vòrượu, hôm nay, hắn đột nhiên rất muốn đem mình uống tới say khướt, không đợi Cổ Quân Dao mở miệng nói chuyện, MinhNguyệt Thịnh trực tiếp ôm lấy vò rượu uống.

Giờ khắc này, không khí trong phòng trở nên đặc biệt quái dị, Cổ Quân Dao ngồi bên cạnhMinh Nguyệt Thịnh, nhìn hắn uống từng ngụm từng ngụm rượu, lại không nói ra bấtkỳ lời khuyên can nào. Nàng cũng không phải là ai, không giải quyết được nổi khổ trong lòng hắn, thay vì như vậy, còn không bằng yên lặng ngồi bên cạnh,chờ hắn uống rượu say rồi chiếu cố hắn.

Quả nhiên, sau khi uống một vò rượu, Minh Nguyệt Thịnh say ngã xuống trên bàn. Hắn vốn tửu lượng rất tốt, hômnay lại vì sao, say thành như vậy. Phúc Nhĩ cùng Cổ Quân Dao hai người đưa Minh Nguyệt Thịnhđỡ lên giường, Phúc Nhĩ tựmình hầu hạ Minh Nguyệt Thịnh cởi quần áo ra, rồi đắp chăn lên.

"Nương nương, bệ hạ say, người xem. . . .. ."

Phúc Nhĩ vẻ mặt có chút làm khó, trong phòng chỉ có một cáigiường, chẳng lẽ để cho Cổ Quân Dao ngủ trên giường? Kia đến lúc đó không khéo là giả biến thật thìlàm sao!

"Phúc công công, ta ở bên cạnh dựa vào mộtchút! Ta sợ hoàng thượng ban đêm muốn uống nước!"

Cổ Quân Dao như thế hiểu chuyện, Phúc Nhĩ hàilòng gật đầu. Xem ra, hoàng thượng xác thực chọn được một cô nương thông minh lanh lợi, hi vọng nàng sau này cũng sẽ khôngthay đổi.

"Phúc công công, ngài cũng ngồi đi!" Cổ Quân Dao ýbảo Phúc Nhĩ ngồi xuống, nhìn Minh NguyệtThịnh ngủ say , Cổ Quân Dao đã mở miệng, "Phúc công công, ta nghe nói bệhạ tửu lượng rất tốt, vì sao hôm nay chỉ một vò rượu đã say như vậy rồi?"

Cái vấn đề này, Phúc Nhĩ có chút khó mà trả lời, chẳng lẽ nói cho Cổ Quân Dao, Minh Nguyệt Thịnhlàmượn rượu tiêu sầu? Suy nghĩ hồi lâu, Phúc Nhĩ ột đáp án vững vàng, "Bệ hạ ở trên yến hội cũng uống rất nhiềurượu, bụng rỗng uống rượu, vốn là dễ say."

"A ——" Cổ Quân Dao không ngốc, biếtPhúc Nhĩ lời này chỉ nói cho có lệ. Phúc Nhĩ đối với Minh Nguyệt Thịnh trung thành, làm cho Cổ Quân Dao kính nể.

"Thất Thất, đừng đi ——" đang lúc ấy thì, Minh Nguyệt Thịnh nhướng mày, trong miệnggọi tên Mộ Dung Thất Thất, "Thất Thất, ta chỉ là sai một bước, Thất Thất. . . . . ."

Mới vừa rồi Cổ Quân Dao nghi ngờ trong lòng,lúc này từ Minh Nguyệt Thịnh nói mơ đã hiểu được đápán. Thất Thất? Chẳng lẽ, nàng chính là nữ nhân trong lòng Minh Nguyệt Thịnh?

Một đêm, Minh Nguyệt Thịnh vừa nói mê sảng, Cổ Quân Dao cùng Phúc NhĩH cũng ở bêncạnh trông mộtđêm. Chờ trời sáng rõ, Minh Nguyệt Thịnh mới chậm rãi mở mắt, đầu hắn có chút đau, ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu vào sáng rỡ, cũng dị thường chóimắt, đợi một lúc lâu, Minh Nguyệt Thịnh mới thích ứng .

"Bệ hạ, ngài tỉnh?" Phúc Nhĩ nghe được trên giường có tiếng động, vội vàng đến hầu hạ.

"Phúc Nhĩ, trẫm muốn tắm rửa!"

"Dạ!" Phúc Nhĩ lập tức đi xuống chuẩn bị, không bao lâu, Minh NguyệtThịnh đã nằm ở trong ôn tuyền, nước ấm có chút nóng, là nhiệt độ Minh Nguyệt Thịnh thích. Hắn nhắm hai mắt, tựa vào bêncạnh ôn tuyền."Trẫm ngày hôm qua không có làm chuyện gì khác người chứ?"

"Không có. Cẩn phi nương nương một mực bêncạnh chiếu cố ngài, nô tài cũng coi chừng dùm ở đây! Bất quá——" nói xong lời cuối cùng, Phúc Nhĩ có chút do dự, cuối cùng vẫn là đem chuyện Minh Nguyệt Thịnh nói mớ nói ra,"Ngài vẫn gọi tên Mộ Dung Thất Thất ."

"Nàng nghe thấy được?"

"Nghe thấy được, không nói gì."

"Hô —— Phúc Nhĩ, trẫm muốn một mình suynghĩmột lát."

Nghe lời này, Phúc Nhĩ khom người lui ra. Trongphòng lớn như vậy, chỉ còn lại có mình Minh Nguyệt Thịnh. Hắn tiến vào trong ao, đem trọn ngườibao bọc ở trong nước nóng, để ình phảng phất giống như trở lại trong cơ thể mẹ.Những làn nước ấm áp kia, kích thích lỗ chân lông toàn thân hắn, khiến MinhNguyệt Thịnh nới lỏng tinh thần.

Hắn uống rượu say rồi lại trong miệng nói ratên Mộ Dung Thất Thất . . . . . . Minh Nguyệt Thịnh nhắm hai mắt, ảo tưởng vềchuyện đêm qua, làn nước từ trong miệng phun ra, liên tiếp, phóngmạnh trên mặt nước. Những đợt nước dập dềnh, mặt nước tán loạn, từng vòng rung động, từ trong ôn tuyền tách ra, vẽ ra những vòng tròn, mộtvòng một vòng, phóng mạnh về bên bờ.

Thở mạnh một hơi....

Minh Nguyệt Thịnh chợt từ trong làn nước thoátra,đứng ở trong ôn tuyền, hơi nước nóng như bốc ra từ trong xương, từng giọtnước bám dính trên lưng thon chắc, dọc theo cột sống, lan tới từng bộ phận,không hoàvào làn nước, theo gợn sóng, ở trong nước nóng nhẹ nhàng tán ra, giốngnhư rong rêu màu đen lan toả.

Ánh mặt trời, từ ngoài cửa sổ xuyên qua, chiếuxuống mặt nước. Minh Nguyệt Thịnh đưa tay, lau nước ở trên mặt, tạo thành từng giọt, theo gươngmặt chảy xuống đến giữa cằm, ngưng kết thành một giọt nước lớn, trong sáng ởdưới ánh mặt trời trong suốt chiếu tới, chậm chạp không muốn rớixuống.

Bỏ xuống đi! Minh Nguyệt Thịnh! Đừng quấn quýt những thứ hạnh phúc mà mình không thể có kia! Hai người bọn họ, phải ở cùng nhau mớihạnh phúc được! Nếu như chỉ có thể có một lựa chọn, hắn tình nguyện làm cho nàng cả đời vui vẻ!

Minh Nguyệt Thịnh âm thầm tự nói với chính mình, sau khi thôngsuốt, Minh Nguyệt Thịnh vụt mạnh đứng dậy đến bên bờ ôn tuyền.

"Phúc Nhĩ, cho người chuẩn bị, trẫm muốn đi phủ Thừa Tướng!" Minh Nguyệt Thịnh laukhô nước trên người, đổi lại y phục rời đi Thanh Loan Cung.

Chờ sau khi Minh Nguyệt Thịnh đi, mama trong cung đã tới, cầm mảnh khăn trắng có dính lạc hồng, đối với Cổ Quân Dao liên tục chúc mừng sau mớilui ra. Không đầy một lát, trong cung mọi người đều biết tối ngày hôm qua hoàng thượng cùng Cẩnphi viên phòng rồi, nói vậy không chừng bao lâu nữa, trong cung sẽ cótiểuhoàng tử hoặc là tiểu công chúa mới ra đời rồi!

Phượng Thương, Mộ Dung Thất Thất, Hoàn NhanKhang, Tô Mi cùng Tấn Mặc đi tới kinh thành Nam Phượng quốc, sau đó túc ở phủ Thừa Tướng. Đây cũng không phải là ý của Cổ Đức, mà là Cổ Quân Uyển quyếtđịnh. Đối với lần này, Cổ Đức cũng không có biểu đạt không vui gì ra ngoài, không thể làm gì khác hơn chỉ cần nữ nhi thích là tốt rồi.

"Cha, người giúp Mộ Dung Thất Thất tìmhiểu đi!"

Bởi vì đám cưới của Minh Nguyệt Thịnh, mọi ngườiđược nghỉ ba ngày,cho nên Cổ Đức không cần dậy sớm vào triều, chẳng qua buổi sáng sau khithức dậy, vẫn bị Cổ Quân Uyển quấn, muốn hắn giúp Phượng Kiêu giải cổ.

"Nha đầu, con làm đầu ta đau quá!" Cổ Đức dưới gối chỉ có một nữ nhi, Cổ Quân Uyển đi ra ngoài lâu như vậy, trở lại không phải cùng cha con phụtử tình thâm, ngược lại một lòng quan tâm ngoại nhân, khiến Cổ Đức có chút vị chua chua.

"Cha, người nhức đầu sao? Con giúp người xoa xoa một cáia!"

Cổ Quân Uyển vội vàng vịn Cổ Đức ngồi xuống, tay nhỏ bé đặt trên huyệt thái dương của Cổ Đức, nhẹ nhàng đấm bóp cho hắn, "Cha, như thế nào, thoảimái hơn một chút không?"

"Ừ, không tệ!" Cổ Đức cười híp mắt sờ cằm, vẻ mặt hưởng thụ,"Đúng là sinh nữ nhi tốt nhất! Nữ nhi tri kỷ!"

"Cha thích là tốt rồi! Đúng rồi cha, chuyện Cổ Quân Dao rốt cuộc là sao a, ngài lúc nào lại có thêm một con gái nuôi, con làm sao khôngbiết?" Cổ Quân Uyển vừa xoa bóp, vừa đem nghi ngoặc trong lòng mình nói ra.

Nghe lời này, Cổ Đức thở dài. Tâm tư của Minh Nguyệt Thịnh, hắnlàm sao nói cùng người khác đây! Chẳng qua, nhìn nữ nhi trước mắt, Cổ Đức có chút tiếc nuối. Hắn từng một lòng muốn tác hợp Cổ Quân Uyểncùng Minh Nguyệt Thịnh, nhưng hai người này không cùng tâm tư, không có cảm giác, cho dù hắn lo lắng suông cũng sẽ không thành.

"Cha, con đang nói chuyện với ngườinha!"

"Là cha mới vừa nhận thức, nhìn thấy nàngcũng hiểu biết, nên thu nàng làm con gái nuôi."

"Nga ——" Cổ Quân Uyển kéo dài giọng,Cổ Đức còn tưởng rằng nữ nhi hối hận, ở trên mặt cảm tình đã thêm hiểu biết, bởi vì Minh Nguyệt Thịnh kết hôn mà có chút ghen, Cổ Đức trong bụng mừng thầm, muốn tiếp tụcđem Cổ Quân Uyển cùngMinh Nguyệt Thịnh tác hợp thành một đôi, không nghĩ tới Cổ Quân Uyển lại nói tiếp một chuyện khác.

"Cha, người đã có thể nhận người xa lạ làm con gái nuôi, tại sao không nhận MộDung Thất Thất làm con gái nuôi đây? Nói như vậy, Mộ Dung Thất Thất cũng coi như tộc nhântường tộc của chúng ta, cha sẽ có thể giúp Phượng Kiêu giải cổ nữa mà!"

Nghe lời này, tâm Cổ Đức mới vừa hưng phấn lên cao, lúc này giốngnhư quả cầu bị xì hơi. "Nha đầu, Mộ Dung Thất Thất tốt như vậy sao, làm sao con luônnóiđỡ ột ngoại nhân a!"

"Thất Thất mới không phải ngoại nhân đâu! Nàng làmuội muội của con! Con đã nhận Minh Nguyệt công chúa làm mẹ nuôi rồi, hiện tại ThấtThất chính là muội muội của Cổ Quân Uyển con, nàng có khó khăn, con dĩnhiên muốn giúp đỡ a!"

Cổ Quân Uyển nói đạo lý rõ ràng, khiến Cổ Đức cóchút nhức đầu."Giao tình là một chuyện, tộc quy không thể đổi! Cha con là tộc trưởng Tường tộc, nếu ta dùng quyền lợi vàoviệc cá nhân, các tộc nhân sẽ nói như thế nào? Sau này ta làm sao cònquản lý được tường tộc?"

"Cha ——" Cổ Quân Uyển biết Cổ Đức nói rất đúng, nhưng nàng chỉ muốn làm hết sức để trợ giúp Phượng Thương bọn họ.

"Lão gia, tiểu thư, bệ hạ tới."

Đang lúc ấy thì, quản gia vội vả chạy tới đây, vừa nghe Minh Nguyệt Thịnh tới đây, Cổ Đức có chút buồn bực. Cuộc sống tân hôn, Minh Nguyệt Thịnh không cóởThanh Loan Cung với Cổ Quân Dao, làm sao chạy tới chỗ của hắn. Trong lòng mặcdù khốn hoặc (nghihoặc, khó khăn), Cổ Đức vẫn lập tức đứng dậy ra cửa nghênhđón Minh Nguyệt Thịnh, Cổ Quân Uyểnthật lâu chưa gặp lại Minh Nguyệt Thịnh, lúc này cũng vội vàng đi theo.

"Bệ hạ ——"

"Cổ Đức thúc thúc, hôm nay không có bệ hạ, chỉ có ta và người."

Lời của Minh Nguyệt Thịnh làm Cổ Đức cười một tiếng, "Mời ——" Cổ Đức phía trước dẫn đường, Minh Nguyệt Thịnh đi ở phía sau.

"Minh Nguyệt Thịnh, chúc mừng a!" CổQuân Uyển thấy Minh Nguyệt Thịnh, một chưởng vỗ vào đầu vai của hắn, "Làm sao ngươi mới tânhôn liền chạy tới đây? Vị Cẩn phi nương nương kia sẽ không tức giận?"

"Uyển nhi! Không biết phân biệt lớn nhỏ!" Thấy Cổ Quân Uyển cùng Minh Nguyệt Thịnh nói chuyện như vậy, Cổ Đức vội vàng mở miệng quát lớn, chẳng qua tronggiọng nói cũng không có ý trách cứ, ngược lại mang theo nồng đậm sủng nịch.

"Cha, là hắn nói, hôm nay không có hoàng đế bệ hạ, chỉ có ta và ngươi! Đúng không, Minh Nguyệt Thịnh!"

"Đúng! Đích xác là ta nói."

"Hoàng thượng, nàng chính là bị thần làm hư rồi, không tuân thủ quy củ,ngài ngàn vạn đừng trách tội." Thấy Cổ Quân Uyển cùng Minh NguyệtThịnh qua lại, Cổ Đức trong cao hứng lại thấy lo lắng.

Cổ Đức xem ra, Minh Nguyệt Thịnh đối với Cổ Quân Uyển không phải là không có cảm giác, nhưng làloại tình cảm này chỉ vẻn vẹn giới hạntrong tình bằng hữu, không có tình yêu nam nữ. Cộng thêm Cổ Quân Uyển tính tình đại đại liệt liệt\* (tuỳtiện, cẩu thả, không cẩn thận), phươngdiện tình cảm hoàn toàn không thông suốt, điều này làm cho cái kẻ làm cha như hắn vôcùng nhức đầu.

Rồi lại nói, thân phận Cổ Quân Uyển cũng là một chuyện rất nan giải, nàng là Hoàng thái hậu Nam Phượng quốc, vốn chính là mẫu hậu của Minh Nguyệt Thịnh, đoạn quá khứ này không cách nào xóa đi.

Mặc dù Cổ Quân Uyển vẫn là một cô gái băng thanh ngọc khiết, nhưng "Hoàng thái hậu"cái danh hiệu này cũng đã trực tiếp chặt đứt hoa đào của nàng. Vô luận đi theo Minh Nguyệt Thịnh, hay gả cho người khác, đều làchuyện không thể coi thường. Đối với hạnh phúc của nữ nhi duy nhất, Cổ Đức gấp gáp, nhưng lại không cóbiện pháp, chỉcó thể thuận theo tự nhiên.

"Cha, cha không thể thoải mái hơn một chútsao? Ở trên triều các người quân thần đã bao lâu, hiện tại đến nơi này, tại sao vẫn còn muốn giữ kẽ như vậy, kia thật là không được tự nhiên a!"

"Cổ Đức thúc thúc, Tiểu Uyển nói rất đúng! Ở trong triều, ta là Quân, ngài là thần, nhưng đã đến phủ Thừa Tướng vẫn là quân quân thần thần, không phải quá mệt mỏi sao! Cổ Đức thúc thúc chẳng lẽ ngay cả điểm thoải mái duy nhất này của ta cũng muốntước đoạt sao?"

Nghe giọng Minh Nguyệt Thịnh nói như vậy, lạikhiến Cổ Đức nở nụ cười. Nếu Minh Nguyệt Thịnhđem phủ Thừa Tướng thànhnơi có thể khiến hắn thoải mái dễ chịu, đây hẳn là vinh hạnh của hắn. "Thăng nhi,đi bên này thôi!"

Một tiếng "Thăng nhi", khiến MinhNguyệt Thịnh nghĩ đến mình khi còn bé, Cổ Đức cũng gọi hắn như vậy. Tựa hồ sau khi lên ngôi, cũng đã lâu không cònđược nghe hắn gọi như vậy. Có thể có một vị trưởng bối, dùng xưng hô như thế tới gọi mình, trong giọng nói lộ raquan tâm, đối với bất kỳ người nào mà nói cũng làmột chuyện đáng giá quý trọng.

Minh Nguyệt Thịnh tới đây, đám người Phượng Thương cùng Mộ Dung Thất Thất cũng được mời tới.

"Phượng Thương, đã lâu không gặp! A Khang, nghe nói ngươi đám cưới, chúc mừng ngươi!" Thấy nhữngbằng hữu tại Bắc Chu quốc của mình, Minh Nguyệt Thịnh tâm tình rất tốt, HoànNhan Khang cười nhẹ đập Minh Nguyệt Thịnh một quyền, "Ngươi không tồi a!Cũng ôm giai nhân về nhà rồi! Hôm nay ngươi tân hôn mới ngày thứ nhất, làm sao đã bỏ lại mỹ nhân tới? Cóphải hay không muốn nhìn mấy ngườichúng ta?"

Hoàn Nhan Khang không tim không phổi nói...,khiến Minh Nguyệt Thịnh dở khóc dở cười, "Có bằng hữu từ phương xa tới, bất diệt nhạc hồ!Các ngươi ngàn dặm xa xôi tới đây tham gia hôn lễ của ta, dĩ nhiên ta phải làm một gia chủ tận tìnhrồi!"

"Đúng là bạn chí cốt!" Hoàn Nhan Khang lôi kéo Tô Mi đến trước mặt Minh Nguyệt Thịnh trước mặt, giớithiệu cho hắn, "Đây là thê tử của ta!"

"Thê tử", là dân gian gọi, không nghĩ tới Hoàn Nhan Khang một Vương gia lại dùng từnày để hình dung Tô Mi. Thấy đôi vợ chồng son trước mắt bộ dáng ngọt ngào như mật, MinhNguyệt Thịnh thật lòng cao hứng cho Hoàn Nhan Khang, chẳng qua trong cao hứng,cũng có chút tư vị khổ sở. Tất cả mọi người đều có đôi có cặp, chỉ có hắn cô đơn chiếc bóng, trách vận mệnh là đang chọc ghẹo hắn sao?

"Ngô. . . . . ." Hài tử trong ngực MộDung Thất Thất lúc này "Bi bô", nhìn thấy Minh Nguyệt Thịnh tựa hồđặcbiệt cao hứng, tay nhỏ bé quơ quơ, ngón tay mập mạp giống như hạt đậu, một viên lại một viên.

"Đúng là Kiêu nhi thông minh nhất, biếtcha nuôi tới!Để cho cha nuôi ôm con một cái!"

Minh Nguyệt Thịnh đi tới trước mặt Mộ Dung Thất Thất, vươn tay, ánh mắt lại vẫn nhìn Mộ Dung Thất Thất. Khôngcó thay đổi gì, nàng vẫn mỹ lệ như cũ, Như giọt sương sáng sớm, thuầnkhiết sạch sẻ. Sinh con cũng không làm cho nàng thay đổi, ngược lại khiến trênngười Mộ Dung Thất Thất toát ra thêm tình mẫu tử, càng làm người ta sa vàotrong đó.

"Nha nha. . . . . ." Chờ Phượng Kiêuở trong ngực bi bô nói chuyện, Minh Nguyệt Thịnh mới cúi đầu xuống, Phượng Kiêu đôi mắt to xinh đẹp một mực nhìn theo chuyển động trên mặt vị cha nuôi này, trong mắt trànngập tò mò. Minh Nguyệt Thịnh vốn đối với tiểu hài tử không có yêu thích đặc biệt gì, nhưng Phượng Kiêu không giống hài tử tầm thường.

Một, là Phượng Kiêu biết điều khả ái, rất xinh đẹp, không khóc nháo, lúc nào cũng hi hi ha ha,nhìn đãmuốn yêu; nguyên nhân thứ hai, cũng là nguyên nhân trọng yếu nhất, bởi vì Phượng Kiêu là nhi tử của cô gái hắn yêu mến, từ trên người Phượng Kiêu,Minh Nguyệt Thịnh thấy được bóng dáng của Mộ Dung Thất Thất .

"Kiêu nhi là đang cùng cha nuôi nói chuyệnsao? Kiêu nhi có thích cha nuôi hay không?"

"Ngô. . . . . . Khanh khách. . . . .." Phượng Kiêu nắm lọn tóc buông xuống của Minh Nguyệt Thịnh, ngón tayxoắn xoắn vòng trên lọn tóc, trực tiếp dùng hành động nói cho Minh Nguyệt Thịnh, ta xem ngườirất thuận mắt nha.

Biểu hiện của Phượng Kiêu, khiến cho người làmcha Phượng Thương ăn đủ dấm. Bình thường cũng không thấy tiểu tử này chào đón hắn như vậy, nhưng làm sao thấy Minh NguyệtThịnh, Phượng Kiêu lại cười vui vẻ như vậy đây? Thật là ăn cây táo, rào cây sung mà!

Cổ Đức một mực bên cạnh, chỉ tới khi nhìn thấy ánh mắt Minh Nguyệt Thịnh nhìn Mộ Dung ThấtThất, CổĐức mới bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là vậy, dĩ nhiên hắn là vì nàng? !

Điều phán đoán này, khiến Cổ Đức sửng sốt mười giây mới phục hồi tinh thần. Hắn thật sựquá kinh ngạc! Thì ra cô gái trong lòng Minh Nguyệt Thịnh lại là Mộ Dung Thất Thất ? ! Là một phụ nữ đã có chồng, làVương Phi Bắc Chu nhiếp chính Vương? ! Tin tức nàycó thể làm cho người ta không khiếp sợ sao!

Khó trách Minh Nguyệt Thịnh lại cho ra một CổQuân Dao bảo hắn nhận làm nữ nhi, còn tuyên bố ra ngoài hậu cung vô phi, chẳng lã những điều này đều làthủ đoạn để che mắt thiên hạ? Minh Nguyệt Thịnh làm hết thảy đều vì Mộ Dung Thất Thất ?

Trong lúc nhất thời, Cổ Đức có chút khó mà tiếp nhận sự thật này.

Nhớ lại ngọn nguồn đoạn nghiệt duyên này, hẳn là ở trước khi Mộ Dung Thất Thất xuất giá, thời điểm ở Tây kỳ quốc. Khó trách Minh Nguyệt Thịnh lên ngôi không lâu đã đi Bắc Chu quốc, khó trách hắn ở thời điểm Bắc Chu ba mặt bị tập kích, xuất binh đánh Tây kỳ quốc, phải biết rằng khi đó nội bộ Nam Phượng quốc cũng không ổn định, xuất binh mạo hiểm rất lớn, vạn nhấtthua, chính là diệt quốc, mặc dù kết quả cuối cùng làbọn hắn thắng.

Cổ Đức không biết nên làm sao để hình dung tâm tình của mình lúc này, hắn dứt khoát đem Cổ Quân Uyển kéo đến một chỗ vắng vẻ, nắm tay nàng hỏi đến cùng.

"Con có phải đã biết hay không?"

"Cha, cha nói biết cái gì a?"

"Chính là, chuyện bệ hạ thích Mộ Dung ThấtThất ."

"Biết a!" Cổ Quân Uyển có chút không hiểu nhìn CổĐức, "Này có vấn đề gì sao? Mộ Dung Thất Thất xinhđẹp như vậy, người lại tốt, nếu con là nam nhân, con cũng sẽ thích nàng a!"

"Hồ đồ!"

Cổ Đức chỉ vào Cổ Quân Uyển, ngón tay có chút run rẩy, cuối cùng thở dài, buông xuốngtay.

"Cha, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Cổ Quân Uyển không rõ Cổ Đức tại sao lại kích động như vậy.

"Ai, nói con cũng không hiểu! Người Miêugia nổi danh chung tình. Miêu gia ở Tường tộc là đại gia tộc, nhưng người trong gia tộc lạikhông nhiều, nguyên nhân chính là Miêu gia mấy đời, tất cả người có huyết thống Miêu gia, đều chỉ có một người bầu bạn, hơn nữa cả đời chỉ một lòng với một người trong tim."

"Mẹ của Bệ hạ Miêu Sở Vân, cũng bởi vì đã yêu Tiên Hoàng, cho nên mới một chân bước vào hoàng cung.Nhưng cuối cùng, nàng lấy được đều là lừa gạt cùng phản bội. Minh Nguyệt Thịnh kế thừa si tình từtrên người mẹ hắn, thích một người sẽ kiên trì. Nếu hắn chỉ là một nam tử tầm thường thì cũng không sao, nhưng hắn là vua của một nước, như vậy không được!"

Cổ Đức nói như vậy, Cổ Quân Uyển mới dần dần hiểu lo lắng củacha, "Cha, cha nói như vậy không phải quá kỳ quái sao! Minh Nguyệt Thịnh trên người nhấtđịnh cũng có huyếtthống Tiên Hoàng, Tiên Hoàng nhưng là người lạm tình . . . . . ."

"Sẽ không, Minh Nguyệt Thịnh không phảingười như thế."

Vừa nghĩ tới Minh Nguyệt Thịnh cưới Cổ Quân Dao chỉ là che mắt lừa gạt nhân dân cả nước, Cổ Đức rất hối hận. Sớm biết như vậy, thì không thể vội vã bức bách Minh Nguyệt Thịnh chọn phi, hiện tạingược lại nháo thành ra như vậy. Tình tình Minh Nguyệt Thịnh bướng bỉnh cùngMiêu Sở Vân rất giống nhau, xem ra chuyện này cần phải bàn bạc kỹ hơn.

Chờ Cổ Đức cùng Cổ Quân Uyển trở lại, Minh Nguyệt Thịnh như cũ vẫn ôm Phượng Kiêu. Từ góc độ Cổ Đức nhìn lại, Minh Nguyệt Thịnh tựa như một người cha hiền ôm con nhỏ, phảng phất đứa bé kia không phải hài tử của Mộ Dung Thất Thất cùng PhượngThương, mà là hài tử của hắn và Mộ Dung Thất Thất .

Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Cổ Đức trong lòng thở dài. Xem ra Minh NguyệtThịnh chung tình đã sâu, bất quá nếu cứ như vậy mãi, Nam Phượng quốc chẳng phải sẽ không ngườikế tục rồi sao?

"Cổ Đức thúc thúc, thúc tới xem một chút con nuôi Phượng Kiêu củata!" Minh Nguyệt Thịnh gọi Cổ Đức tới, cẩn thận từng tý đem Phượng kiêu đặt ở trong ngực Cổ Đức, để hắn ôm, "Xem nhi tử của ta có phải rất khảái hay không?"

"Khanh khách. . . . . . bô bô. . . . .."

Thấy người ôm mình vừa đổi, Phượng Kiêu quay ra mở mắt to, ngó chừng mặt Cổ Đức, tay nhỏ bé cũng quơ, phảng phất đang cùng Cổ Đức chào hỏi.

Đứa bé này, thực khả ái, trên mặt Cổ Đức rốt cục nở một nụ cười. "Ừ rất khả ái!"

"Chẳng qua hài tử đáng yêu như thế, trên người lại có Tử cổ, sau này còn phải chịu đủ cổ độc hành hạ, CổĐức thúc thúc, thúc nói đây không phải là một chuyện rất tàn nhẫn sao?" Minh NguyệtThịnh đem ngón tayđặt trong bàn tay nhỏ của Phượng Kiêu, PhượngKiêu bắt ngón tay của hắn liền đưa vào trong miệng ngậm.

"Bẩn bẩn, không thể ăn nga!" Minh Nguyệt Thịnh rút tay ra,ngược lại nắm tay nhỏ bé của Phượng kiêu, "Kiêu nhi, vị này là Cổ gia gia! Chúng ta chào hỏi Cổ gia giaa!"

Phượng Kiêu nhìn một chút Minh Nguyệt Thịnh,rồi lại quay đầu nhìn Cổ Đức, trong miệng phát ra "Cô. . . . . .", MinhNguyệt Thịnh nghe cười lớn lên, "Nhìn, Kiêu nhi đang gọi thúc kìa!"

"Ha hả. . . . . ." Cổ Đức giờ phút này cười cũng khôngđược, khôngcười cũng không phải a.

Sau khi xác định người Minh Nguyệt Thịnh yêulàMộ Dung Thất Thất , Cổ Đức đã có thể thấy rõ ràng hết thảy rồi, lúc này Minh Nguyệt Thịnh cố gắng nhưvậy,đơn giản là hi vọng hắn giúp Phượng Kiêu giải cổ. Người nam nhân này a,thật là si tình đến cực điểm rồi! Rõ ràng nàng kia đã gả làm vợ người khác, lại còn hết tâm hết sức trợ giúp concủa nàng như vậy. Ai, thật không biết Minh Nguyệt Thịnh làm thế có đáng giá hay không đây.

"Cổ Thừa tướng, ta là Phượng Thương!"

Ở bên cạnh an tĩnh một lúc lâu Phượng Thươnglúc này dắt Mộ Dung Thất Thất đi tới trước mặt Cổ Đức, "Nếu như ngài có thể giúp hài tử của chúng ta giải trừ cổ độc trên người, chỉ cần Phượng mỗ có thể làm, cho dù là sao trên trời, ta đều hái cho cho ngươi !"

Lúc trước Cổ Đức từng tìm hiểu qua Phượng Thương, biết nam nhân này là nhân trung chi long, cùng Minh Nguyệt Thịnhkhông phân cao thấp. Giờ nhìn thấy người thật, mặc dù trong lòng nghiêng về Minh Nguyệt Thịnh mộtchút, song Cổ Đức cũng không thể không thừa nhận, hảo cảm với Phượng Thươngtăng thêm một bậc.

Nam nhân này, khí phách cường đại, chỉ đứng ở bên cạnh hắn là có thể cảm giác được cái loại khí tràng này.

"Nhiếp Chính Vương không quản xa xôi ngàndặm tới đây, chính là vì tiểu thế tử giải cổ, cái này lão phu đãsớm được Uyển Nhi nói cho nghe. Chẳng qua, Tường tộc có quy củ của Tường tộc, ta không thể bởi vì tư tình mà bỏ qua quy củ của Tường tộc không để ý, xin Nhiếp Chính Vương không nên làm khó lão phu."

Cổ Đức nói rất rõ ràng, bất kể Phượng Thương là ai, bất kể Mộ Dung Thất Thất cùng Cổ Quân Uyểntình cảm như thế nào, thậm chí bất kể Minh Nguyệt Thịnh cỡ nào muốn giúp, quy củ chính là quy củ, không thể bởi vì nhân tình thế sự mà thay đổi.

Điểm này, Phượng Thương cùng Mộ Dung Thất Thất đều hiểu được. "Thừa tướng, ta cũng không khiến ngài phá hư tộc quy, ta chỉ muốn tìm được một biện pháp giải quyết. Tiểu Uyển cô nương từng đề cập tớiđiều kiện giải cổ của Tường tộc, phải qua tam quan,lên núi đao, xuống biển lửa, vào Long Đàm. Chỉ cần ngài cóthể trị tốt cho Kiêu nhi, đừng nói là tam quan, coi như thập quan ta Phượng Thương cũng tuyệt khôngcau mày!"

Lời Phượng Thương nói vang dội, rất nam nhân,làm Cổ Đức phải bội phục nam tử yêu nghiệt trước mặt này. Mặc dù Phượng Thương nhìn qua rất trẻ tuổi, nhưng Cổ Đức tin tưởng, hắn chính là loại người nóiđược làm được. Có thể oai phong một cõi, nam nhân nổi tiếng thiên hạ như thếnào có thể giống bọn chuột nhắt nhát gan được đây!

"Tốt! Nhiếp Chính Vương thống khoái nhưvậy, kia lão phu cũng không giấu diếm. Thế nhân cũng biết người Tường tộc chúngta am hiểu dùng cổ, có ghi lại thời điểm người Tường tộc bắt đầu nuôi cổ. Chỉ cần làcổ độc, đều có thể ở Tường tộc tìm được biện pháp giải quyết, nhưng là chúng ta cũng có quy củ của mình."

"Bởi vì nuôi cổ không truyền ra ngoài, cho nên cổ độc trên thế gian đều từ người Tường tộc chúng ta mà ra. Từ tôn trọng đối với tộc nhân, chúng ta sẽ không dễ dàng chongoại nhân giải độc. Nếu muốn giải độc, phải vượt qua tam quan, chính là cái ngươi mới vừa nói, lên núi đao, xuống biển lửa, vào Long Đàm."

"Chỉ có thông qua tam quan, hơn nữa ở Long Đàm tìm được tầm ngư ngàn năm, chúng ta mới có thể giúp giải cổ. Chẳng qua mấy trăm năm qua,người có thể vượt tam quan chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Rất nhiều người cuối cùng đều táng thân trong Long Đàm. Nhiếp Chính Vương nếu là muốn giải cổ cho Tiểu thế tử, xin hiểu rõ ràng, tính mạng cũng không phải tròđùa!"

## 139. Chương 146 : Thần Tiên Cao (thuốc Phiện)

"Không cần suy nghĩ, lần này tới ta chínhlà muốn giải cổ cho Kiêu nhi, ba ải này ta cũng sẽ làm được, bất kể có bao nhiêu khó khăn!"

Phượng Thương nói dị thường kiên định, Cổ Đức gật đầu, "Nếu Nhiếp Chính Vương đã làm tốt chuẩn bị, vậy chúng ta ngày mai đi Bách Điểu sơn !"

Bách Điểu Sơn, nơi Tường tộc sinh sống , ở phíaTây Nam của Nam Phượng quốc, cách kinh thành có nửa tháng lộ trình. Nơi đó đường núi gập ghềnh, vô cùng khó đi. Cộng thêm mới vào mùa xuân, nước mưa nhiều hơn, đường đất ngâm nước mưa trở nên lầy lội, càng thêm không có phương tiện di chuyển. Bất quá, Phượng Thươngnếu đã tới, Cổ Đức phải dẫn bọn hắnđi Bách Điểu sơn.

"Ta cũng muốn đi." Minh Nguyệt Thịnh ở bên cạnhđã mở miệng, lời của hắn, Cổ Đức thấy rõ sự kiên định của Minh Nguyệt Thịnh. Xem ra, Minh Nguyệt Thịnh thâmtình sâu vô cùng, chuyện này thật phiền toái.

"Bệ hạ, nếu ngài đi, thì ai sẽ xử lý chính vụ trong triều đây?" Từ trong lòng Cổ Đức mà nói, hắn không muốn Minh Nguyệt Thịnh cùng Mộ Dung Thất Thấtquá mức gần nhau, dù sao Mộ Dung Thất Thất cũngđã là vợ của người khác , hơn nữa danh tiếng của Phượng Thương cònlớn như vậy.

Vạn nhất chuyện này bị Phượng Thương biết,cóhiểu lầm, vậy phải làm sao bây giờ?

Nam Phượng quốc mới vừa tiến vào giai đoạn vững vàng, cần ổn định để mở rộng phát triển, chịu khôngđược sóng gió không cần thiết. Mà Phượng Thương lànhiếp chính Vương Bắc Chu quốc,nắm giữ quyền sanh sát. Song long đoạt Phượng, đến lúc đó kết quả chỉ cólưỡng bại câu thương, Cổ Đức không hy vọng thấy kết quả như thế.

"Không có chuyện gì, coi như ta đi là thể nghiệm vàquan sát dân tình. Tấu chương ta ở trên đường phêduyệt là được, tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng !"

"Bệ hạ ——" Cổ Đức không nghĩ tới Minh Nguyệt Thịnh có thể ngoan cố như vậy, vừa định khuyên can, thì đã bị Minh Nguyệt Thịnh ngăn cản, "Cổ Đức thúc thúc, cứ quyết định như vậy! Ta đây sẽ cho người đi chuẩn bị, nhanh chóng lên đường!"

Minh Nguyệt Thịnh nói một câu, đã ngăn chận hậu chiêu của Cổ Đức, hắn bất đắc dĩ cười cười, chuyện này chỉ có thể dựa theo lời Minh Nguyệt Thịnh đi làm.

Từ đầu đến cuối, Mộ Dung Thất Thất cũng không cónói cái gì, chẳngqua là từ trong ngực Minh Nguyệt Thịnh nhận lấy Phượng Kiêu, sau đó yên lặng đứng ở bên cạnh Phượng Thương, sắm vai một thê tử tốt một mẹ kiểu mẫu.

Mộ Dung Thất Thất an tĩnh, cùng hình tượng củanàng trong truyền thuyết không quá phù hợp, để cho Cổ Đức có chút buồn bực. Ít nhất, Phượng Thương tạiĐông Lỗ quốc thời điểm mở rộng lãnh thổ khai phá đấtđai, Mộ Dung Thất Thất là một nhân vật vô cùng trọng yếu ở sau lưng hắn, bởi vì có nàng, nguyên vật liệu quân lương cùng quân nhu tại Bắc Chuquốc mới liên tục không ngừng vận chuyển đến Đông Lỗ quốc, Phượng Thương mới có thể đánh thắng thuận lợi như vậy.

Đặc biệt là "Không thành kế" , hôm nay đã truyền khắp toàn bộ đại lục. Mộ Dung Thất Thất vẻn vẹn chỉ dùng chừng một trămngười đã hù dọa quân đội Đông Lỗ mấy lần vây chiến cho bọn hắn phải rút đi, chuyện nàynhất định sẽ được ghi vào sử sách, thậm chí cònđược bỏ vào trong binh thư.

Cổ Đức trăm triệu không nghĩ tới, hình tượng như một tia sáng bắn ra bốn phía, lại cùng cô gái xinh đẹp ôn nhu trước mắt này là có liên quan. Lúc này, Mộ Dung Thất Thất nhẹ giọng ngâm nga bàihát ru dụ dỗ Phượng Kiêu ngủ, trên người nàng phát tán mẫu tính dịu dàng, cùnghình tượng trong truyền thuyết một chút cũng không phù hợp. Chẳng lẽ, tin đồn là giả?

Cổ Đức nào biết đâu rằng, từ sau khi làm mẹ, Mộ Dung Thất Thất đã đem hào quang thu liễm lại.

Bất quá Mộ Dung Thất Thất như vậy, thật ra khiến Cổ Đức rất có hảo cảm. Bởi vì nàng hiện tại hoàn toàn chính là hình tượng hiền thê lương mẫu, nhìn qua hiền lương thục đức như vậy, hoàn toàn không giống với loại"Hồ ly tinh", Cổ Đức cũng sẽ không cho rằng là Mộ Dung Thất Thất có ác ý thông đồng với Minh Nguyệt Thịnh, lừa gạt tình cảm của Minh Nguyệt Thịnh .

Xác định thời gian đi Bách Điểu sơn, Minh Nguyệt Thịnh vội vã trở về hoàng cung, trước khi đi, Cổ Đức đi tới trước mặt Minh Nguyệt Thịnh, nhỏ giọng nói mấy câunói. Mặc dù người bên cạnh nghe không được CổĐức nói cái gì, nhưng người nào đứng gần có thể thấy Minh Nguyệt Thịnh sắc mặt tối sầm xuống.

Dọc theo đường đi, Minh Nguyệt Thịnh không nói gì, chẳng qua là Phúc Nhĩ có thể tinh tường cảm giácđược khí tức trên thân Minh Nguyệt Thịnh không đúng lắm. Lại nghĩ đến điều Cổ Đức nói, Phúc Nhĩ lắc đầu. Vị này Thừa tướng không phải là tự tìm phiền nhiễu sao,để cho Minh Nguyệt Thịnh đem Cổ Quân Dao mang theo, đây không phải là cho hoàng thượng ngột ngạt sao.

Phúc Nhĩ mặc dù nghĩ như vậy, cũng rất hiểu ý tứ Cổ Đức. Minh Nguyệt Thịnh vì Cổ Quân Dao mà "Hậu cung Vô phi" , hiện tại lại đang thời điểm tân hôn vứt bỏ Cẩn phi để đi Bách Điểu sơn, sẽ khiến nhiều kẻ suyđoán tung tin đồn nhảm. Khônggiả vờ giả vịt, đến lúcđó lời nói dối bị vạch trần, vậy cũng chính là kiếm củi ba năm thiêu một giờ liễu.

Cổ Đức cũng là dụng tâm lương khổ, hắn nói đúng làcó lý. Mà Minh Nguyệt Thịnh tức giận, đại khái là bởi vì một lời nói dối, sẽ phải dùng vô số lời nói dối để đền bù, chuyện như vậy làm cho hắn rất buồn rầu !

Trở lại hoàng cung, Minh Nguyệt Thịnh sắp xếpxong xuôi mọi chuyện cần thiết, sau đó đi Thanh Loan Cung.

Cổ Quân Dao nghe nói Minh Nguyệt Thịnh tới,tiến lên nghênh giá, sau khi thấy được Minh Nguyệt Thịnh, Cổ Quân Dao cũng cảm giác được hắn có cái gì khôngđúng, thông minh như nàng cũng không có mở miệng nói chuyện, chẳng qua là cúi đầu đi theo phía sau Minh Nguyệt Thịnh. Cổ Quân Dao xem ra, trầmmặc mới làbiện pháp ứng đối tốt nhất với “tức giận” của Minh Nguyệt Thịnh.

Qua một lúc lâu, hỏa bạo trong lòng Minh NguyệtThịnh mới chìm xuống, nhìn người đứng ở bên cạnh, buông đầu xuống , Cổ Quân Dao vẻ mặt cung kính, Minh Nguyệt Thịnhgật đầu làm cho nàng ngồi xuống."Hai ngày nữa, trẫm muốn đi Bách Điểu sơn, ngươi sẽ cùng đi với trẫm ."

"Vâng" Cổ Quân Dao biết mình cũngkhông có tư cách gì để nói "không" , nàng hết thảy cũng đều là do Minh Nguyệt Thịnh cho , chỉ có thể dựa theo yêu cầu của hắn để làm.

"Đồ không cần mang nhiều, ngươi xem rồithu thập nhanh chóng, khi nào đi trẫm để cho Phúc Nhĩ tới báo cho ngươi."

Bỏ lại lời này, Minh Nguyệt Thịnh trở về ngựthư phòng. Như theo lời Minh Nguyệt Thịnh, quả nhiên Cổ Quân Dao theo chỉ dẫnmang theo y phục đơn giản vàiđồ trang sức đeo tay, bên cạnh cũng chỉ đi theo một người cung nữ tên là Chu nhi.

"Rất tốt, đi thôi!"

Chỉ tới khi lên xe ngựa đến ngoài cung cùng bọn CổĐức hội hợp, Cổ QuânDao mới biết được lần này mục đích đi Bách Điểu Sơn, là vì giải cổ cho nhi tử của Phượng Thương cùng Mộ Dung Thất Thất.Danh tiếng của hai người này, Cổ Quân Dao đa nghe nói qua, chẳng qua là cho tới bây giờ chưa từng thấy.

Khi thời điểm Cổ Quân Dao thấy Mộ Dung Thất Thất , trong lòng bị mộttrận kinh ngạc, nàng chưa từng nhìn thấy một cô gái đẹp như vậy. Mặc dù nàng thân lànữ nhân, cũng muốn say mê khi thấy Mộ Dung Thất Thất mỉm cười.

"Ngươi khoẻ chứ!" Mộ Dung Thất Thấthướng Cổ Quân Dao cười một tiếng, chủ động chào hỏi.

Để cho tiện xuất hành, nữ nhân được an bài ở trong xe ngựa, nam nhân thì cỡi ngựa. Bởi vì Cổ Quân Dao chỉ có một người, cho nên Mộ Dung Thất Thất trực tiếpmời nàng đến xe ngựa của mình ngồi, các nữ nhân ở chung một chỗ náonhiệt, Cổ Quân Dao mới không còn một người lẻ loi.

Đối với Mộ Dung Thất Thất chủ động muốn mời, Cổ Quân Dao rất cảm kích. Cái cô gái hòa ái duyên dáng hợp mắt của nàng, làm cho nàng nhìn qua đã yêu thích. Ngược lại với Mộ Dung Thất Thất , Cổ Quân Uyển đối với cái muội muội kết nghĩa đột nhiên xuất hiện này cũng không nhiệt tìnhnhư vậy.

Sau khi Cổ Đức hỏi thăm Cổ Quân Uyển về việc Minh Nguyệt Thịnh thích MộDung Thất Thất, Cổ Quân Uyển mới nhận thấy được chuyện này có cái gìkhông đúng. Nếu quả thật theo như lời Cổ Đức nói, Minh Nguyệt Thịnh là một người si tình, hắn vì sao lại muốn lấy Cổ Quân Dao? Này chẳng phải là không thể tự bào chữa sao?

Thấy ánh mắt Cổ Quân Uyển nhìn mình mang theo một chút ý vị tỉ mỉ xem xét, Cổ Quân Dao chậm rãi cười một tiếng,"Ta có chỗ nào không thỏa đáng sao? Tỷ tỷ nhìn ta kỹ càng như vậy ?"

"Không có. Chính là tò mò mà thôi ——"bởi vì cóMộ Dung Thất Thất, rất nhiều chuyện không tiện hỏi, mà Cổ Quân Uyển ngồi bên cạnh, không có nói nữa.

Nàng mấy ngày qua vẫn muốn tìm Minh NguyệtThịnh lên tiếng hỏi chuyện tình của Cổ Quân Dao, nhưng mỗi lần gặp Minh NguyệtThịnh tất cả đều bận rộn phê duyệt tấu chương, nàng sẽ không biết xấu hổ quấy rầy hắn.Minh Nguyệt Thịnh"Hậu cung Vô phi" chiếu thư là thật, nhưng là Cổ Quân Uyển tin tưởng cha mình sẽ không lừagạt nàng. Chẳng lẽ, Minh Nguyệt Thịnh thông đồng với Cổ Quân Dao tới diễn một tuồng kịch? Nếu quả thật là như vậy, vậy Minh Nguyệt Thịnh thật sự là quá khổ sở đi.

Làm một người ngoài cuộc, Cổ Quân Uyển rấtrõràng tình cảm Minh Nguyệt Thịnh đối với Mộ Dung Thất Thất, cũng biết chuyện tình cảm miễncưỡng không được. Mộ Dung Thất Thất cùng Phượng Thương là như thế nào ân ái, đây là chuyện tình mọi người đều biết, Minh Nguyệt Thịnh đau khổ đơn phương yêu mến, cuối cùng bị thương chỉ là mình hắn.

Đám người Phượng Thương mới vừa lên đường, đãcó người truyền tin đến trong tay Đằng trưởng lão của Tường tộc ở Bách Điểu sơn. Nhìn nội dung trên thư,Đằng Nguyêntrưởng lão đem thư đốt, sau đó lại nằm ở trên giường, khóe miệng đặt một chiếc tẩu thật dài hút thuốc.

"Như thế nào, Đằng Nguyên trưởng lão, có phải cảm giác thư thái rất nhiều haykhông?" Ngồi xuống ở bên cạnh Đằng Nguyên trưởng lão, điểm điểm tẩu hút thuốc. Hắn từ trong túi quần lấy ra một hộp caohình khối, khoét một ít thêm vào trên tẩu toả ra làn khói .

"Ừ, thoải mái! Thoải mái cực kỳ!" Đằng Nguyên trưởng lão vẻ mặt thỏa mãn, đắm chìm trong giấc mộng tiên cảnh của chínhmình."Độ Nhất, cái thuốc cao này của ngươi so với đơn thuốc Vu y của chúng ta kê còn tốt hơn nhiều! Kể từ sau khi dùng, ta tinhthần so sánh với trước kia mạnh rất nhiều lần. Đến, cho thêm ta thêm một chút nào.

Đối với yêu cầu của Đằng Nguyên trưởng lão, Độ Nhất nhẹ môi cười khẽ, "Trưởng lão, đây là thần tiên cao cực tốt, chẳng qua là chuyện ngài đáp ứng chúng ta rốt cuộc như thế nào a?"

"Cũng biết ngươi là vì cái này mà đến, ta mới vừa rồi nhận được tin tức. Cổ Đức mang theo bọn Phượng Thương chạy tới rồi,trừ Mộ Dung Thất Thất, Hoàn Nhan Khang, Tô Mi, Tấn Mặc, ngay cả Minh NguyệtThịnh cũng mang theo Cẩn phi tới."

"A?" Độ Nhất nhẹ gật đầu, quay đầu lại nhìn Long Trạch Cảnh Thiên cùng Tháp Cát Cổ Lệ ngồi ởmặt khác."Xem ra, chúng ta sắp cùng lão bằng hữu gặp mặt!"

Vừa nói, vừa cho Đằng Nguyên lão thêm một chút thần tiên cao vàotrong làn khói, "Trưởng lão, ngươi từ từ hưởng thụ, chỗ này của ta có rất nhiều thần tiên cao, ta còn có bí phươngchế thần tiên cao. Chỉ cần ngươiđáp ứng chúng ta, không để cho Phượng Kiêu giải cổ, thuận tiện giúpchúng ta đạt thành mong muốn, ta sẽ lấy cả phương thuốc đem cho ngươi! Như vậy, sau này ngươi sẽ dùngkhông hết, dùng không cạn thần tiên cao rồi."

"Chẳng những ngươi có thể dùng, những người khác cũng có thể dùng, ngươi còn có thể cầm cái này để làm làm ăn, phát đại tài, đến lúc đó bảo đảm ngươi kiếm tiền kim ngân đầy bát. Đằng Nguyên trưởng lão, ngươi thấy như thế nào a?"

"Tốt ——" Đằng Nguyên trưởng lão thậtsâu hít một hơi, rồi chậm rãi phun ra, sương khói lượn lờ, để cho hắn thật giống như đặt mình trong trong tiên cảnh. Tư vị khoái lạcsung sướng như vậy, từ trước cho tới bây giờ hắncũng không có thử qua ."Thần tiên cao này quả nhiên là thứ tốt! Ngươi không biết thôi, ta mỗi lần rútthần tiên cao, ta đều có loại, phiêu phiêu dục tiên, như cảm giác muốn thăng thiên,thật là rất thư thái!" ( cái này là hít thuốc phiện rồi)

"Trưởng lão, ngài muốn bao nhiêu thần tiêncao, chúng ta đều có. Bất quá, điều kiện của chúng ta ngươi cũng đừng bỏ quên a!" Tháp Cát Cổ Lệ đứng dậy, đi tới bên cạnh Đằng Nguyên trưởng lão. Cánh tay bị Mộ Dung Thất Thất chém đứt , hôm nay đã đổi lại một làmột chiếc thiết câu tử ngăm đen sắc bén.\* (cái móc giống thuyền truởng Hooctrong Peter Pan a)

## 140. Chương 147 : Tổ Khách Ba Người

Tháp Cát Cổ Lệ vuốt ve Thiết Câu\* (cái móc) ởtrên tay trái mình nhưng nghiêng ánh mắt nhìn Đằng Nguyên Trưởng lão, bởi vì nhìn nghiêng, hình xăm phong cảnh ở trên má trái của nàng toả ánh sáng huyền bí. Đằng Nguyên trưởng lão cười một tiếng, đưa tay muốn sờ cái móc đang yên ổn trong tay trái Tháp Cát Cổ Lệ, lạibị nàng né tránh.

"Ta chỉ muốn xem một chút Thiết Câu Tử nàycóthích hợp hay không!" Đằng Nguyên trưởng lão cườiđến nỗi nếp nhăn trên mặt giốngnhư một đóa hoa cúc nở rộ."Ta thật là một thiên tài! Lại cho ngươi vũ khí đều tốt như nhau! Nha đầu, ngươi hẳn phải cảm tạ ta!"

Thiết Câu đen trong tay trái Tháp Cát Cổ Lệ là đến từ Bách Điểu Sơn, Đằng Nguyên trưởng lão sau khi nói thế. Mặc dù có món đồ trên tay này, Tháp Cát Cổ Lệ cảm thấy yên tâm nhưng có chút ít không được tự nhiên, dù sao chung quy so sánh với một cánh tay cụt còntốt hơn, đặc biệt là sau khi thử nghiệm đến khả năng của thiết câu, Tháp Cát Cổ Lệ sử dụng cũng thuậntay.

"Muốn ta thật sự cảm tạ thì ngươi phải giúp chúng ta, đến lúc đó ngươi nghĩ muốn cái gì chúng ta liền cho ngươi!"

Thấy Tháp Cát Cổ Lệ mở miệng nói hiệp nghị giữabọn họ, Đằng Nguyên trưởng lão tựa vào trên gối dựa, gạt gạt làn khóitrong nõ điếu.

"Được rồi! Các ngươi nói ta cũng biết! Đơn giản làkhông đáp ứng giải trừ sâu độc là được! Các ngươi yên tâm, chuyện này cứ giao cho ta. Cho dù Cổ đức là tộc trưởng, những trưởng lão chúng ta ở trong tộc cũng làcó quyền biểu quyết , ta không gật đầu, chuyện này sẽ dễ làm! Lại càng không phảinói qua ba cửa ải có bao nhiêu khó khăn! Coi như là cao thủ, cũng bảo đảm để cho bọn họ chỉ có tới chứ không có lui!"

"Loảng xoảng ——" Tháp Cát Cổ Lệ dùng Thiết Câu bám sátvào trên bàn gỗ trước mặt Đằng Nguyên trưởng lão, sát khí bất thình lình đến, hắn cả kinh khiến tẩu hút thuốc trong taysuýt nữa rơi xuống, nhìn lại, Tháp Cát Cổ Lệ đang mang vẻ mặt tức giận mà nhìn hắn.

"Ta đã nói với ngươi qua bao nhiêu lần,Phượng Thương là nam nhân của ta! Ta tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào động đến hắn! Ngươi có nghe rõkhông? !"

Giọng nói bá đạo phối hợp thêm gương mặt dường như giống Dạ Xoa của ThápCát Cổ Lệ, làm cho chân mày của Đằng Nguyên trưởng lão run lên, dừng hai ba giây, sau đó nở nụ cười, "Một nam nhân cần nữ nhân bảo vệ , còn là nam nhân sao?"

Lời này, không thể nghi ngờ là đã đốt lửa giận trong lòng Tháp Cát Cổ Lệ, đối phương nói Phượng Thương như vậy, nàng tạisao có thể tiếp nhận! Ở trong mắt Tháp Cát Cổ Lệ, Phượng Thươngchính là một hoá thân của sự hoàn mỹ, trước mắt cho dù người này là trưởng lão Tường tộc, nhưng mà ngay cả một ngón tay út của Phượng Thương còn kém xa.

"Phượng Thương mới không phải nam nhân nhưvậy! Hắn là anh hùng!"

"A ——" Đằng Nguyên trưởng lão kéo dài ngữ điệu, trong thanh âm tràn đầy hài hước, "Nói như vậy, ngươiđã tự mình đa tình rồi?"

Đang lúc Đằng Nguyên trưởng lão vì tìm được đápán chân thật mà nhất thời cao hứng, Tháp Cát Cổ Lệ dùng đã Thiết Câu trong tay kéo lấy cổ áo của Đằng Nguyên trưởng lão, đem lão đầu gầy còm này đến trước mặt mình, "Ngươi lặp lại lần nữa thửxem?"

Đằng Nguyên trưởng lão nói rất đúng, nhưng bởi vìhắn vạch trần nội tâm củaTháp Cát Cổ Lệ, mới để cho nàng có loại cảm giác thẹn quá thành giận, nàng không thích bị nhìn thấu nội tâm của mình.Nhiều năm trước Phượng Thương trong suy nghĩ của nàng là anh hùng, nàng thừa nhận mình thích hắn. Nhưng là… lời này lại bị Đằng Nguyên trưởng lão nói ra, liền hoàn toàn thayđổi cảm giác củanàng, thật giống như nàng là loại nữ nhân không thể lộ ra ngoài ánh sáng vậy, nàng mới không cần!

"Đừng nóng giận, đừng nóng giận nha!"

Đằng Nguyên trưởng lão cũng không sợ , ngược lại còn đem ống điếu bên cạnh đưa đến miệng, dùng sức mà "Xoạch" hai cái, "Thoải mái, thật là thoải mái a!"

" Nếu như ngươi còn hồ ngôn loạn ngữ, tacho người vĩnh viễn không được thoải mái!" Đối phương càng bình tĩnh, Tháp Cát Cổ Lệ càng tức giận. Haingười này, một người là Thủy, một còn lại là Hỏa, một bộ dạng xung khắc như nước với lửa thế, gươm súngsẵng sàng.

Thấy Tháp Cát Cổ Lệ như vậy, Độ Nhất vừa thu lại cái hộp thuốc cao, vừa đem Tháp Cát Cổ Lệ kéo đến.

"Trưởng lão, nàng chính là người tính tình nóng nảy như vậy thôi, mongngài tha thứ nhiều hơn!"

"Ta chưa bao giờ so đo với nữ nhân. Nữ nhân nha, chỉ dùng để yêu! Bất quá đây ——" ĐằngNguyên trưởng lão quét Tháp Cát Cổ Lệ một cái, "Ta là thích nữ nhân ôn nhu thiện lương giống như trong Tường tộc chúng ta, ta khôngthích cọp mẹ như vậy !"

"Ngươi nói ai là cọp mẹ? !"

Tháp Cát Cổ Lệ"Thịch " mộttiếng đứng lên. Ở chỗ này bực bội nhiều ngày, trong lòng nàng hỏa khí đã ùnùn giống như núi lửa, vận sức chờ bùng phát thôi, lúc này Đằng Nguyên trưởng lão nói như vậy, rõ ràng chính là muốn kiếm chuyện.

Đối với tính tình của Tháp Cát Cổ Lệ , Đằng Nguyên trưởng lão cười cười, trong miệng phát ra thanh âm "gio gio", sau đó một con sâu từ trong tai phải của hắn bò đi ra ngoài. Đây là một con côn trùng chỉ mập, trên lưng có một đôi cánh nhỏ dài. So với thân thể mập mạp của nó thì đôi cánh này có chút tức cười vàkhôi hài, chẳng qua là hiện tại ba người kháckhi nhìnđến con sâu này đều cười không nổi, đặc biệt là Tháp Cát Cổ Lệ, cũng miễn cưỡng mà đem lửa giận trong lòng khí ép xuống.

"A Cổ, đừng sợ! Tỷ tỷ này chẳng qua là tánh khínóng nảy một chút, đừng sợ đừng sợ!"

Đằng Nguyên trưởng lão đưa tay, để cho con sâu bòtrên tay của mình. Côn trùng này cả ngườisuốt ngày màu lam, cặp cánh có bụi phấn kia cũng rất đáng yêu.

" A Cổ của ta, nuôi bốn mươi ba năm, cácngươi nhìn xem, có phải rất khả ái hay không?"

Đằng Nguyên trưởng lão cười nhìn ba người trước mắt, đặc biệt là thời điểm nhìn sang hướng Tháp Cát Cổ Lệ, ánh mắt dừng lại thật lâu, "A Cổ ngoan,biết một chút ba người bằng hữu mới nhé."

Sâu độc kia, giống như có thể nghe lời của Đằng Nguyên trưởng lão, dùng sức mà nhấp nháy cánh nhỏ, bay sang một phía.

Một khắc như vậy, Độ Nhất như ngừng lại rồi hôhấp.

Đừng nhìn bộ dáng khả ái của con sâu trước mắt , nhìn qua thú vị nhưng nó lại là một con sâu độc. Đặc biệt là khi nghe Đằng Nguyên trưởng lão nói sâu này hắn nuôi bốn mươi ba năm, vừanhìn qua ánh mắt con sâu lập tức thay đổi. Bốn mươi ba năm, quả thực đãthành tinh rồi!

Nếu là đặt ở nơi khác, chắc chắn con sâu đặc biệt như vậy sẽ bị cầm lên nghiên cứu,nhưng ở Bách Điểu Sơn này, là nơi Tường tộc, bất kỳ một con sâu nào mà ngươi thấy được cũng đều là là cổ, có thể vào lúc người ta không biết, mà đã trúng cổ độc, thấy loại vật kia có thể trốn xa, liền trốn rất xa!

"Trưởng lão, Cổ Lệ mới vừa rồi chẳng qualà cùng ngài nói giỡn mà!" Độ Nhất cười một tiếng , nhưng vẻ mặt vô cùng cứng ngắc, rất sợ sâu độc này rơi vào trên người mình.

"Nói giỡn? Ta biết, ta không có cùng tiểu cô nương so đo! Ta chỉ là cho các ngươi trông thấy bảo bối A Cổ của ta mà thôi ——" Đằng Nguyên trưởng lão tiếp tục hút túi thuốc, cưỡi mây lướt gió, ánh mắt híp lại, một bộ dáng rất hưởngthụ .

"Uy, lão đầu, nếu ngươi không thích thì hướng về phía ta tới! Cần gì phải mang sâu ra để giả thần giả quỷ?"

Tháp Cát Cổ Lệ ngay từ đầu đã không thích Đằng Nguyên trưởng lão, cảm thấy người này quá mức "Âm hiểm", không phải là một người quang minh chính đại. Hiện tại thấy hắn đem sâu độc của mình thả ra, Tháp Cát Cổ Lệ lại càng ghét. Nàng ghét nhất bị uyhiếp, đặc biệt là một con sâu!

"Cổ Lệ, câm mồm !"

Kẻ đứng đầu trong ba người, Long Trạch Cảnh Thiên luôn ở thời khắcquan trọng nhất sẽ phát ra mệnh lệnh. Hắn đứng lên, hướng Đằng Nguyên trưởng lãoôm quyền hành lễ, "Mới vừa rồi là chúng ta là khôngđúng, xin trưởng lão tha thứ!"

Mặc dù đã có cùng Đằng Nguyên trưởng lão tiếp xúc với nhau một thời gian, nhưng là Long Trạch Cảnh Thiên vẫn như cũ đoán không ra tâm tình của lão nhân trước mắtcái này. Hắn là trưởng lão Tường tộc có danh tiếng nhất, nhưng làm việc trẻ con đến không bình thường, vừa chính vừa tà, có chút điên, nhiều hơn là cóchút điên cuồng.

Chính là bởi vì tính cách Đằng Nguyên trưởng lão như thế, Long Trạch Cảnh Thiên mới lớn mậtmà đem bảo vật trên người hắn thế chấp. Hắn muốn không nhiều,chỉ là muốn có được Phượng Thất Thất. Dĩnhiên, nếu như có thể giết chết Phượng Thương thì tốt hơn.

Chẳng qua là, Tháp Cát Cổ Lệ không nỡ để Phượng Thương xảy ra chuyện, cho nên bọn họ đã đưa tới thoả thuận, hắn được Phượng Thất Thất, Tháp Cát Cổ Lệđược Phượng Thương. Về phần Độ Nhất, Long Trạch Cảnh Thiên đã đồng ý, giết Minh Nguyệt Thịnh, khôi phục Tây kỳ quốc xong, sẽ cho hắn vị trí đệ nhất quốc sư .

Long Trạch Cảnh Thiên thủy chung tin tưởng, ởtrên thế giới này, vĩnh viễn không có địch nhân, vĩnh viễn chỉ có lợi ích. Tựa như ba người bọn họ, vốn là bát can tử đả bất trứ nhân\* (dùngđể hình dung quan hệ giữa những người không chút liên quan đến nhau), vì cùng chung lợi ích tụ tập lại với nhau. Trước khi đạt tới mụcđích, ba người bọn họ chính là một Tiểu đoàn thể, xảy ra vấn đề, hai phe khác cũng phải đem hết toàn lực màđi cứu, đây chính là ý nghĩa của việc kết thành đồng minh.

Long Trạch Cảnh Thiên lễ phép so sánh cùng ThápCát Cổ Lệ thì càng rực rỡ hơn. Đằng Nguyên trưởng lão gật đầu, lại xoạch hai cái tẩu hút thuốc, trong miệng"zozo" hai tiếng, con sâu mập vụt sáng hai cánh nhỏ lại bay trở về, dừng ởtrên lỗ tai Đằng Nguyên trưởng lão .

"Trở về ngủ đi!"

Nghe lời nói Đằng Nguyên trưởng lão..., sâu "sột sột" hai tiếng, xemlỗ tai hắn là cái động mà chui vào. Cả quá trình kinh khủng, Tháp Cát Cổ Lệ suýt tý nữa đãnôn ra. Nàng chưa từng gặp qua côn trùng ghê tởm như vậy.

Nếu không phải bởi vì Long Trạch Cảnh Thiên nóiđây là phương pháp xử lí cuối cùng, Tháp Cát Cổ Lệ tuyệt đối sẽ không sống ở địa phương biến thái như vậy. Nàng ở chỗ thảo nguyên lớn lên, chưagặp qua chỗ nào nhiều sâu như vậy. Kể từ khi vào ở Bách Điểu sơn, Tháp Cát Cổ Lệ liền gặp được đủ loại sâu. Vô luận bay hay là sâu bò, cũng làm cho nàng cảm thấy ghê tởm, chớ nói chi là những thứ sâu còn có thể kinh khủng hơn sâu độc.

"Ha ——" nhìn ra Tháp Cát Cổ Lệcũng không thích nơi này, Đằng Nguyên trưởng lão chẳng qua là cười khẽ. Chờ hắn rút ra xong một túi thuốc lá,cẩn thận gõsạch sẽ nõ điếu còn sót lại, lại ở trên hài gõ gõ, rốt cục thỏa mãn mà đem tẩu hút thuốc thu vào.

"Ngươi không muốn Phượng Thương chết, nhưnghắn vì cứu nhi tử của mình, quyết định qua ba cửa ải.Đến lúc đó cho dù ngươi không đành lòng nhìn người ngươi yêu xảy ra chuyện, sợ rằng cũngkhông có thể như ngươi mong muốn. Đừng nói núi đao biển lửa, cho dù hắn vận khí tốt, kiên trì đến cuối cùng, Long Đàm cũng không phải là nơi tùy tiện người nào cũng có thểđi vào. Bổn tộc này đã hơn một trăm năm qua, chỉ có ba người thuận lợi mà qua ba cửa ải, mà ta chính là một trong đó."

Nhắc tới thời điểm mình qua núi đao biển lửa cùng Long Đàm, trong mắt của Đằng Nguyên trưởng lão cókiêu ngạo cùngtự hào rất rõ ràng . Cũng bởi vì qua ba cửa ải, hắn mới trở thành trưởng lão Tường tộc, thànhngười trong lòng bọn họ. Ngay cả tộc trưởng đương nhiệm Cổ Đức cũng không có thể thuận lợi qua ba cửa ải đây!

Tháp Cát Cổ Lệ không biết ba ải này là cái gì, nhưng nghe nói ba ải này đối với Phượng Thương rất bất lợi, nàng có chút lo lắng."Vậy không có phương pháp gì hóa giải sáo? Phượng Thương không thể xảy rachuyện gì! Tuyệt đối không thể!"

"Chậc chậc, ngươi không phải mới vừa nói,hắn không phải là nam nhân cần nữ nhân bảo vệ sao! Đãnhư vậy, cứ để cho chính hắn đi qua đi! Chết sống cósố, Phú Quý ở Trời! Muốn được cái gì không chịu trả giá thật nhiều, thì làm sao có thể đạt được mong muốn chứ?"

## 141. Chương 148 : Lòng Lang Dạ Sói

Lời này từ trong miệng Đằng Nguyên trưởng lão nói ra, quá mức vô tình, đương nhiên là như vậy rồi. Trong quan điểm của hắn giá trị chính là như thế, ở suy nghĩcủa Đằng Nguyên trưởng lão, đời người chính là một loại hàng hoá mua bán bằng giá. Ngươi muốn hiểu biết về cổ, tốt không thànhvấn đề, vậy thì dựa theo quy của Tường tộc làm tới .

Chẳng qua là lời này nghe tới tai Tháp Cát Cổ Lệ, thìlà một loại thờ ơ vui sướng khi nhìn thấy người tagặp hoạ. Nếu như tam quan\* (ba cửa ải) thật khó như vậy, Phượng Thương ngộ nhỡ ở thời điểm qua tam quan sẽ có chuyện gì xảy ra, thì làm cái gì bây giờ? Không được, nàng không nên để Phượng Thương gặp chuyện không may!

"Ngươi rốt cuộc là làm sao xông qua được tam quan?"

"Bí mật!" Đằng Nguyên trưởng lão cười lắc đầu, cắn chặc hàm răng, cái gì cũng không chịunói."Ta thấy các ngươi ba người - ý kiến không nhất trí, các ngươi tốt nhất vẫn là thương lượng thống nhất một lần, có kết quả rồi thì tới tìm ta, nếu không, ý kiến của các ngươi trống đánh xuôi, kèn thổi ngược, làm cho ta thực khóxử."

Đằng Nguyên trưởng lão đi đến phía trước mặt Độ Nhất, mở bàn tay ra, "Vật của ta muốn đâu? Cho ta, mới vừa rồi ta nói cho các ngươimột tình báo trọng yếu.Đem Thần tiên cao cho ta một chút! Nếu không ta mà bị bệnh, thì không thể giúp các ngươi dò thăm tin tức!"

Độ Nhất không trực tiếp lấy Thần tiên cao, mà lànhìn về phía Long Trạch Cảnh Thiên.

"Cho trưởng lão một hộp!"

Có Long Trạch Cảnh Thiên "Phê chỉ thị" , Độ Nhất lấy ra một cái hộp đưa cho Đằng Nguyên trưởng lão, "Ngài dùng chậm một chút , đồ vật này dùng nhiều sẽ không tốt!"

"Không tốt, ngươi còn đưa cho ta?" Nghe qua lời nói của Độ Nhất..., Đằng Nguyên trưởng lão liền hỏi ngược lại một câu, làm cho Độ Nhất có phần lúng túng, chỉ cóthể bất đắc dĩ mà cười

Chiếm được thứ mình muốn , Đằng Nguyên trưởng lão cầm cái túi dài, hai tay chắp ở saulưng, chậm rãi màthẳng bước đi ra ngoài, "Các ngươi kiên nhẫn chờ xem! Ta sẽ bảo đảm tùy thời cơ mà liên lạc với các ngươi! Nhớ kỹ, đừng chạy khắp nơi! Vạn nhất bị tộc nhân của taphát hiện, ta sẽ xem như không biết các ngươi!"

Sau khi chờ Đằng Nguyên trưởng lão đi, Tháp Cát Cổ Lệ nện Thiết Câu Tử lên tường đá ở bên cạnh, Thiết Câu cùng tường đá va chạm, ma sát ra một mảnh tia lửa màu vàng ."Long Trạch, chúng ta thật sự phải tintưởng cái lão khốn kiếp này sao? Hắn sẽ không lừa dối chúng ta à?"

"Hắn sẽ không." Long Trạch Cảnh Thiênnhìn rừng cây bên ngoài cửa , chau mày."Tường tộc nhân trên dưới một lòng, chỉ có Đằng Nguyên trưởng lão là khác loại, chúng ta chỉ có thể hạ thủ từ người hắn. Hiện tại liền nhìnxem Thần Tiên Cao có hữu hiệu hay không"

Đối với lời Long Trạch Cảnh Thiên mà nói..., Độ Nhất cũng không quá chắc chắn. Hắn chỉ là ngẫu nhiênđi theo Di Sa đến nơi đó, nghe nói qua là dùng cây thuốc phiện luyện ra đồ có thể làm cho người trên nghiện, do đó có thể đạt tới tác dụng có thể khống chế người .

Bồng Lai đảo vốn có rất nhiều cây thuốc phiện, chẳng qua là Di Sa nói đồ chơi kia là độc dược, hạ lệnhđốt hủy một mảng lớn hoa anh túc, hơn nữakhông cho bất luận kẻ nào trồng cây thuốc phiện trên đảo. Chỉ chờđến đại lục, phát hiện hoa anh túc, dựa theo Di Sa đãtừng nhắc tới , Độ Nhất đem cây thuốc phiện ra chế làm thuốc cao, sau rất nhiều lầnthất bại, rốt cục hiện tại cóthể chế ra thần tiên cao.

Sở dĩ lấy cái tên này, là bởi vì sau khi dùng thuốc, sẽ có loại cảm giác phiêu phiêu dục tiên, có thể làm cho người quên mất thế gian đáng ghê tởm , đắm chìm trong thế giới theo ý muốn , tựa như bản thân đi vào trong tiên cảnh vậy.

Độ Nhất thử dùng từng chút một, sau khi pháthiện nó mê huyễn, thì hắn lập tức ngưng dùng. Giống như Di Sa nói, vật này sẽ chongười nghiện, thậm chí sẽ cho người ta đắm chìm ở trong thế giới giả tượng, sử dụng nhiều, thì sẽ tự tìm cái chết.

Nếu không phải vì khống chế Đằng Nguyên trưởng lão, Độ Nhất ... sẽ không ... có cầm thần tiên cao đi ra ngoài.

Uy lực của đồ chơi này chính hắn quá rõ ràng, cũng lo lắng phương thuốc truyền đi, bị người dụng tâm hiểm ác chế tạo số lượng lớn, đến lúc đó thì người bị hại rất nhiều. Về phương thuốc, đã ghi sâu ở trong lòng, ngay hai người mà hắn đang hợp tác hắn cũng không cho biết. Chỉ có lần này, Độ nhất tự nhủ, vì đạt tới mụcđích, chỉ duy nhất lần này. Hắn sẽ chờ khi giành được thứ mình muốn rồi, thì sẽ thu tay.

Bất quá, dường như Thần tiên cao đối với Đằng Nguyên trưởng lão một chút tác dụng cũngkhông có, khi Độ Nhất suy nghĩ đến đều này. Hơn một tháng qua, hắn đã tại không ngừng đắn đo, nhưng là… Đằng Nguyên trưởng lão tựa hồ không có vẻ vừa bị nghiện như mình nghĩ, chẳng lẽ bởi vì hắn là cao thủ, cho nên tự chủ mạnh hơn, sức chống cự đối với Thần tiên cao cũng càng mạnh sao?

"Chờ Phượng Thương bọn họ chạy tới hẳn là còn cần một ít thời gian, tin tưởng trong khoảng thời gian này,ĐằngNguyên trưởng lão nhất định sẽ không thể rời bỏ Thần tiên cao. Các ngươi cứ yên tâm đi!" Mặc dù trong lòng không xác định, nhưng là vì cho chính mình muốn có được sự tự tin hợp tác, Độ Nhất không khỏi vẽ ra một tương lai sánglạng cho bọn họ.

Xử lý tốt chuyện Thần tiên cao, Long Trạch Cảnh Thiên nhìn về phíaTháp Cát Cổ Lệ, "Cổ Lệ, nếu như Phượng Thương không qua khỏi tam quan,ngươi sẽ làm sao? Vạn nhất nếu hắn chết ở bên trong ngươi sẽ làm sao?"

Hai lần “sẽ làm sao”, trực tiếp hỏi ngã Tháp Cát Cổ Lệ.

Phượng Thương tuyệt đối sẽ vì cứu con trai ruột mình mà lên trên núi đao, xuống biển lửa, vào LongĐàm .Tam quan này, nghe tên cũngkinh khủng như vậy, chớ nói chi là trực tiếp đi làm. Nàng rốt cuộc nên làm thế nào ngăn cản Phượng Thương đây? vấn đề này vẫn giày vò lấy Tháp Cát Cổ Lệ. Chẳng lẽ nàng đi chạyđến trước mặt Phượng Thương, van xin hắn đừng đi sao? Căn cứ vào cá tính Phượng Thương, nhất định sẽ giết nàng, sau đó sẽ qua cửa tam quan .

"Long Trạch, ngươi có cái biện pháp gì tốt hay không?" Tháp Cát Cổ Lệ nghĩ không ra phương pháp xử lí để giải quyết vấn đề, chỉ có thể cầu trợ ở Long Trạch Cảnh Thiên.

Thời điểm ba người bọn họ tạo thành một Tiểu đoàn thể, vừa qua Tháp Cát Cổ Lệ cũng đã cam chịu Long Trạch Cảnh Thiên làm thũ lĩnh cầm đầu.

Ở trên chuyện của Phượng Thương, Tháp Cát Cổ Lệthật sự người trong cuộc thì tối người ngoài cuộc sáng, cho nên nghĩ không ra biện pháp gì tốt. Huống chi Tháp Cát Cổ Lệ rõ ràng biết Long Trạch Cảnh Thiên hận PhượngThương, muốn giết Phượng Thương, hận ýhắn đối với Phượng Thương , tựa như hận thù sâu nặng mà Tháp Cát Cổ Lệ đối với Phượng Thất Thất vậy.

Chỉ là thời điểm bọn hắn thoả thuận để đạt được hiệp nghị: không thương được tổn hại Phượng Thất Thất cùng PhượngThương, chẳng qua là đem đôi vợ chồng này tách ra, bọn họ mỗi người được một cái. Bây giờ nghe Long Trạch CảnhThiên nói như vậy, Tháp Cát Cổ Lệ biết hắn nhất định là nghĩ ra biện pháp gì tốt.

"Biện pháp cũng là có một, chẳng qua là không dễ làm."

Tâm tư Long Trạch Cảnh Thiên cùng Tháp Cát CổLệ hoàn toàn ngược lại, hắn rất mong muốn Phượng Thương chết ởtrong tam quan, cuối cùng hắn tới đón Phượng Thất Thất, cùng Phượng Thất Thất trở thành một đôi thần tiên quyến lữ.

Nhưng chỉ là bản thân Long Trạch Cảnh Thiên đãtình nguyện cùng Tháp Cát Cổ Lệ liên thủ thì nhất định có chút chuyện không thể dựa theo ý nghĩ hắn mà đi làm, tỷ như trên vấn đề Long Trạch Cảnh Thiên xử lý, nếu bọn họ có tranh cãi, nhất định đôi bên phải tìmđược một phương pháp xử lí được chấp thuận rồi mới dẫn đến một kết quả trung hoà.

"Biện pháp gì?" Vừa nghe Long TrạchCảnh Thiên cóthể cứu Phượng Thương, trong đôi mắt Tháp Cát Cổ Lệ lóe ra ánh sáng khác thường, "Ngươi nói mau a! Rốt cuộc là biện pháp gì?"

"Nếu Phượng Thương làm hết thảy cũng là vì con hắn Phượng Kiêu, thì chỉ cần trước khi hắn qua tam quan giết chết Phượng kiêu,không phải được rồi sao?"

Lúc Long Trạch Cảnh Thiên nói ra lời này, Độ Nhất cảm thấy lạnh cả người. Dường như,Phượng Kiêu chỉ là đưa con nít mới ra sinh không bao lâu. Đối với hài tử một tay trói gà không chặc mà hạ thủ, có chút làm trái với lương tâm."Chuyện này các ngươi đừng lôi kéo ta! Ta sẽ không hạ thủ đối với một hài tử"

Độ Nhất lắc đầu thối lui, kẻ thù của hắn cũng không phải là một đứa con nít. Lấy tiểu hài tử ra trút giận, thìcòn là nam nhân sao?

Ý nghĩ bị Độ Nhất gạt bỏ, nhưng ở trên người Tháp Cát Cổ Lệ lại chiếm được khẳng định. Đúng vậy! Phượng Thương ngàn dặm xa xôi từ Bắc Chu quốc chạytới Nam Phượng quốc , không phải là vì giải cổ cho Phượng Kiêu sao! Chỉ cần Phượng Kiêu chết, PhượngThương cũng không cần đi làm những thứ chuyện mạo hiểm kia nữa. Tất cả vấn đề đều ở trên người Phượng Kiêu!

Tháp Cát Cổ Lệ cũng không giống Độ Nhất, người nàng yêu là Phượng Thương, Phượng Kiêu là hài tử của Phượng Thương cùng nữ nhân khácsinh, nói cách khác, Phượng kiêu chính là cái đinh trong mắt gai đâm trong thịt của Tháp Cát Cổ Lệ, hận không thể nhổ bỏnóthật nhanh! Vốn là Tháp Cát Cổ Lệ càng thêm chán ghét Phượng Thất Thất, nhưngnàng cùng Long Trạch Cảnh Thiên có ước định, không thương tổn Phượng Thất Thất, như vậy biện phápduy nhất có thể giải quyết trong lúc này, thì chỉ có thể là diệt trừ Phượng Kiêu .

"Ta nói, các ngươi có thể hay không nghĩ một phương pháp xử lí thích hợp hơn? Đối phó một hài tử, các ngươi cũng có hứng thú hạ thủ?" mặc dù Độ Nhất cũng là một trong tổ ba người, nhưng hắn do ở Bồng Lai đảo sinh sống thật lâu, bị hun đút lây, nên cũng không phải là một người xấu tội ác tày trời . Đối với quyết định Long Trạch Cảnh Thiên cùng Tháp Cát Cổ Lệ , có chút ít khó thể hiểu.

"Độ Nhất, ngươi có thể nghĩ đến phương pháp xử lítốt hơn sao? Nếu như ngươi có thể giúp ta nghĩ ra phương pháp xử lí ngăn cản Phượng Thương, taliền bỏ qua cho hài tử kia."

Trong lòng Tháp Cát Cổ Lệ đã quyết định, vìPhượng Thương sống, nàng có thể làm bất cứ chuyện gì. Mặc dù trên tay lây dính máu tanh, chỉ cần đối với Phượng Thương tốt, như vậy có thể thành công.

Người có đôi khi tự mình đa tình đến cực hạn, chính là một loại tâm lý biến đổi.

Ngươi mong trình lên tâm can của mình đến đối phương, hi vọng nhận được đối phương ưu ái, nhưng làm sao ngươi biết, đối phương thích chính là chỗ nàođây? Tựa như Tháp Cát Cổ Lệ khi bị LongTrạch Cảnh Thiên kích động, một lòng cho là chỉ cần giết Phượng kiêu thì mới có thể ngăn cản Phượng Thương đi "Chịu chết" , nàng làm sao không suy nghĩ, giếtnhi tử Phượng Thương yêu mến, trong lòng Phượng Thương nghĩnhư thế nào, sẽ nhưthế nào đối với nàng đây?

Độ Nhất vừa muốn nói lời này cho Tháp Cát Cổ Lệnghe, nhưng hắn suy nghĩ một chút, vẫn là ngậm miệng thôi. Theo hắn thấy, chỉ cần là có chuyện liên quan đến Phượng Thương, Tháp Cát Cổ Lệ sẽ từ một nữ nhân lý trí , biến thành một nữ nhân điên cuồng . Hắn nói nhiều hơn nữacũng vô dụng, nàng chính làngười không thấy quan tài thì vẫn không đổ lệ, thấy quan tài thì cũng không chết tâm.

"Ta không có phương pháp xử lí tốt hơn! Ta chỉ cóthể nói cho ngươi biết, khôngphải là lần nào vận may của ngươi cũng có thể tốt như vậy, đều có thể đúng lúc thoát thân.”

Trong lời nói của Độ Nhất có ẩn ý gì, Tháp Cát Cổ Lệ làm sao mà không rõ.

Lần này Phượng Thương tới đây, Phượng Thất Thất cũng đi theo, Phượng Thương lợi hại thế nào, ThápCát Cổ Lệ hiểu rõ ràng. Về phần khả năng của Phượng Thất Thất , Cổ Lệ lại càng nhớ được rõ ràng, tổn thương ở tay trái của nàng chính là do Phượng Thất Thất gây nên. Cái loại đau đớn này, để cho Tháp Cát Cổ Lệ đến bây giờ vẫn có thể từ trong cơn ác mộng thức tỉnh.

Phượng kiêu có cha mẹ như vậy ở bên người, còn cóHoàn Nhan Khang, Tô Mi, TấnMặc những cao thủ nàyđi theo, muốn từ trong tay bọn họ giết Phượng kiêu,đây vốnlà một chuyện rất không dễ dàng. Đề nghị của Long Trạch Cảnh Thiên mặc dù là biện pháp tốt, nhưng nghĩ tính khả thi mà nói, đúng là khó khăn một chút.

Tháp Cát Cổ Lệ nhìn về phía hai người đồng bọn của mình, hy vọng có thể từ trên người bọn họ nhận được trợ giúp, Độ Nhất nhún nhún vai, biểu lộ thái độ của mình, Long Trạch Cảnh Thiên thì trả lời một câu, "Phượng Thương là ngươi muốn " , đã đem Tháp Cát Cổ Lệ ngăn đến sít sao .

"Các ngươi không giúp ta, ta sẽ tự mìnhtìm được người!"

## 142. Chương 149 : Cho Phượng Kiêu Thêm Đệ Đệ

Trong quan điểm của Tháp Cát Cổ Lệ làm ngườithìphải có chỗ sơ hở.

Cho dù Phượng Thương cùng Phượng Thất Thất cóở đó, nhưng cũng sẽ có lúc có kẽ hở, ngay cả cọp đôi lúc còn phải lim dim mắt huống chi là người! Dù sao còn nhiều thời gian, hiện tại người của Phượng Thươngcòn chưa tới, nàng gấp cũng không được.

Tháp Cát Cổ Lệ nghĩ gì, Long Trạch Cảnh Thiên hiển nhiên biết.

Trong cái nhìn của hắn, Tháp Cát Cổ Lệ chính là một nữ nhân nóng nảy, chỉ hơi khiêu khích một chút, nàng là có thể từ những đóm lửa nhỏ biến thành lửa cháy lan ra đồng cỏ, là nữ nhân có tấm lòng ngốc nghếch điển hình. Trên người nàng trừ sự kiên cường đáng giá khen ngợi ra, thì giống như ở không có ưu điểm đặc biệt gì, ngay cả cái loại kiên cường này, hiện tại cũngtrở thành để tâm vào những việc nhỏ nhặt, một nữ nhân quật cường lại cố chấp,thật sự là một chút cũng không khảái!

Nhìn Tháp Cát Cổ Lệ, Long Trạch Cảnh Thiên liềnnghĩ đến Phượng Thất Thất. Sự giảo hoạt (gian trá) của cô gái kia, so sánh với nữ nhân trước mắt này tốthơn ngàn vạn lần. Tại sao đều cùng là nữ nhân nhưng khác biệt nhưng lớn như vậy? Nếu không phải bởivì hiện tại hắn thế đơn lực bạc (cô đơn sức yếu), cần gì cùng Tháp Cát Cổ Lệ "Kếtminh" , hắn sẽ không lựa chọn sự hợp tác ngu xuẩn như vậy.

Bất quá, người như vậy có thể dùng nàng ta làm vũkhí để sử dụng dù sao mục đích cuối cùng của hắn làPhượng Thất Thất, chỉ cần có được Phượng Thất Thất chuyện gì hắn cũng nguyện ý làm.

Ở phía xa trên đường, Phượng Thất Thất lúc này bỗng nhiên hắtxì hai cái, nàng vuốt vuốt lỗ mũi ê ẩm, "Rốt cuộc là người nào đang suy nghĩ về ta?"

"Tiểu thư, trước ngươi không phải nói, đánh một cái hắt xì là có người đang suy nghĩ, đánh hai cái hắt xì làcó người đang chửi ngươi sao?" Tô Mi vừa may giàyđầu hổ choPhượng kiêu, vừa một bên nhìn về phía Phượng Thất Thất.

"Đúng vậy! Ta có nói như vậy... Là dùng để nói người thường. Còn ở trên người ta, đánh một cái hắt xìlà có một người đang suy nghĩ về ta, đánh hai hắt xì thì có hai người nghĩ tới ta. . . . . . Cùng có một loại ý nghĩthôi!"

Lời nói của Phượng Thất Thất ..., làm cho TôMi lắcđầu, tiếp tục cúi đầu làm công việc thiêu thùa may vá.

May vá thêu thùa những thứ này, Phượng ThấtThất không am hiểu. Nàng cũng không tiếp thu cái loại quy tắc huấn luyện này,càng không giống như các cô gái ở thời đại này, từ nhỏ đi học tập những thứ này cho nên vớ và y phục của Phượngkiêu là nàng thiết kế, Tô Mi cùng Tố Nguyệt dùng tay may vá để hoàn thành.

Tới trên đường, Phượng Thất Thất xin Minh Nguyệt Thịnh tìm thợ mộc làmmột cái nôi xinh xắn cho trẻ con, lúc này Phượng kiêu đang nằm trong cái nôi mà ngủ, Phượng ThấtThất nhẹ giọng mà hát một khúc ru, Cổ Quân Uyển cùng Cổ Quân Dao ở bên cạnh nhàn rỗi không có chuyện gì, đã giúp Tô Mi may vá một chút , ví dụ như đầu con hổ ở bên trên giày thêu thêm conmắt vân…vân.

Dọc theo đường đi, mấy cái nữ nhân này ở vô cùng hoà thuận, chỉ có một việc để cho Phượng Thất Thất vôcùng kinh ngạc, đó chính là thái độ của Minh Nguyệt Thịnh đối đãi Cổ Quân Dao, căn bản là không giống với lời đồn bên ngoài kia.

Minh Nguyệt Thịnh tuyên bố cả đời chỉ biết có một nữ nhân là Cổ Quân Dao, cuộc đời này cũng sẽ không tuyển thêm nữ tử nàonữa, chuyện này từng để cho Phượng Thất Thất bội phục không thôi. Ở nơi Vươngtriều phong kiến này, một vị nam tử đứng ở nơi cao nhất có thể đối với nữ nhân làm ra lời hứa hẹn yêu thương như vậy, thực tại là một việc không dễ dàng.Đặc biệt là Minh Nguyệt Thịnh có thể bài trừ áp lực nặng nề, chính mình kiên trì, việc này quả đúng là đáng quý, làm cho người ta khâm phục.

Nhưng là… trải qua khoảng thời gian quan sát này, Phượng Thất Thất pháthiện hai người này căn bản làkhông giống nam nữ đang mặn nồng, từ trên người Cổ Quân Dao nhìnkhông ra được sự vui sướng khi gả đi, mà Minh Nguyệt Thịnh đối với nàng cũng nho nhã lễđộ, nói cách khác là dùng từ ngữ hữu lễ (lịch sự) màlạnh lùng này để hình dung thì càng thêm chính xác. Hai người này, thấy cổ quái như thếnào ấy?

Phượng Thất Thất đang quan sát Cổ Quân Dao, Cổ Quân Dao cũng đang đánh giá nàng.

Cổ Quân Dao không phải người ngu, những ngàyqua thái độ Minh Nguyệt Thịnh đối với Phượng Thất Thất đủ để cho nàng đoán được ai mới là người trong lòng của Minh Nguyệt Thịnh. Vốn là Cổ Quân Dao còn tưởng rằng trong lòng MinhNguyệt Thịnh là đang ngưỡng mộ Cổ Quân Uyển, chẳng qua là ngại Cổ Quân Uyển có một thân phận "Hoàng thái hậu", chonên phải dùng phương thức như thế mà phòng ngừa.

Nhưng sau khi nhìn thấy Phượng Thất Thất, CổQuân Dao biết mình đoán sai. Người Minh Nguyệt Thịnh chân chính yêu là PhượngThất Thất.

Hiện tại, Cổ Quân Dao đã biết ngày đó "Thất Thất" mà Minh Nguyệt Thịnh gọi trong miệng là ai, cũng biết nguyên do nam nhân này làm côngviệc bề bộn như vậy. Hắn, vì nàng thủ thân như ngọc vì một giấc mộng không thể thành sự thật, kiên trì lòng của mình cũng ủng hộ người yêu của mình.Người nam nhân này, thật sự là làm cho người ta phải đau lòng.

Bất quá, đau lòng Minh Nguyệt Thịnh là một chuyện, Cổ Quân Dao cũng không ác ý hayý nghĩ nào xấu. Nàng là một nữ nhân tĩnh lặng lại thông minh, chưa bao giờ mongmuốn thứ đồ không thuộc về mình. Mặc dù Minh Nguyệt Thịnh cao cao tại thượng là vuacủa một nước, Cổ Quân Dao cũng chưa từng đối với hắn ôm ảo tưởng gì, huống chi hiện tại rõ ràng mình không cách nào bằng người tronglòng hắn được , thìcàng sẽ không ảo tưởng làm những thứ không phù hợp với thực tế .

Ở trên đường đi chừng mười ngày, rốt cục sắp đến Bách điểu Sơn.

"Còn lộ trình hai ngày nữa !" Thời điểm Cổ Đức đem cái tin tức này nói ọi người, Tô Mi rõ ràng thở phào nhẹ nhỏm. Nàng có thói quen cỡingựa, hôm nay suốt ngày ngồi ở trong xe ngựa thật sự là làm cho nàng buồn bực, cho nên vừa đến khách sạn Tô Mi lập tức nhảy xuống xe ngựathư giãn gân cốt.

Chính là quan điểm bất đồng của Tô Mi, Phượng Thất Thất cẩn thậntừng chút xuống xe ngựa, sau đódưới sự giúp đỡ của Phượng Thương, đem cái nôi của trẻ con cầm xuống. Cho dù là một động tác rất tầm thường, đều bị nàng làm ra tư thái "Thanh nhã" , làm cho Cổ Quân Dao nhìn có chút si ngốc, trong lòng càng thêm khẳng định tại sao Minh Nguyệt Thịnh có thể khôngmuốn xa rời Phượng Thất Thất như vậy, cô gái này giống như một bức tranh sinh động, làm cho người ta phải say mê.

"Ngươi đang nhìn cái gì đây?" Đang ở thời điểm Cổ Quân Dao ngẩn người, thanh âm của Minh Nguyệt Thịnh ở bên cạnh nàng vanglên, "Còn không xuống xe sao?"

"A, lập tức xuống ngay!" Cổ Quân Daomột bước nhảy xuống xe ngựa, nhìn lại thì Phượng Thất Thất đãđi xa.

Thật sự là mỹ nhân! Cổ Quân Dao tự nhận là không học được cử chỉ cao quý giơ tay nhấc chân của Phượng ThấtThất, ngay cả tư thái bước của nàng có lúc chập chờn, cũng đều xinh đẹp như nhau, như gió cây hoa tường vi nở ra đều giống nhau, động lòng người lại không mất thanh nhã.

"Làm sao vậy?" Nhìn Cổ Quân Daongẩn người , Minh Nguyệt Thịnh dừng bước lại, "Ngươi hôm nay nhìn qua có cái gì không đúng."

"Không có…không có gì." Cổ Quân Daokhông muốnđể cho Minh Nguyệt Thịnh biết mình đã phát hiện ra bí mật của hắn liền vội vàng phủ nhận đi theo phía sau Minh Nguyệt Thịnh vàophòng trọ.

Phúc Nhĩ đã sớm làm cho người ta chuẩn bị tốtmọi thứ, chờ mọi người đi vào, mọi chuyện cần thiết đều an bài thỏa đáng. Sau khi cùng nhau dùng cơm, mọi người trởvề gian phòng của mình. Chờ Phượng Thất Thất cùng Phượng Thương vào cửa, TấnMặc mới đi theo tớiđây.

"Vương gia, trong nhà có tin."

Tấn Mặc lấy ra , là tin tức Nạp Lan truyền đến. Từ Bắc Chu đến Nam Phượng quốc, đoạn đường này tớiđây, Nạp Lan trong ba ngày qua cũng đem tintức nhất cử nhất động trong kinh thành, bao gồm chuyện của Phật sinh môn cũngviết ở trên thư báo cho Phượng Thương, làm cho Phượng Thương mặc dù không có ở kinh thành, cũng có thể hiểu rõ bên kia đã xảy ra chuyện gì.

Nhìn phong thư này xong, Phượng Thương gật đầu cho Tấn Mặc lui ra, Phượng Thất Thất đi tới bên cạnh Phượng Thương, "Trong nhà có chuyện gì sao?"

"Trong nhà mọi chuyện đều tốt. Chẳng qua là, không tìm được Long Trạch Cảnh Thiên cùng Tháp Cát CổLệ." Lúc nói lời này, chân mày Phượng Thương hơi run lên. Phật sinh môn cùng Ma Vựccũng không có tìmđược, chẳng lẽ hai người này đã mọc cánh bay đi?

"Có thể có người âm thầm trợ giúp bọn họ hay không, cho nên chúng ta tra không được? Hoặc giả, những người khác không muốnchúng ta tra ra bọn họ?"

Theo lời nói của Phượng Thất Thất..., để cho Phượng Thương nghĩ tới chuyện Tháp Cát Cổ Lệ ở tiệc rượu đầy tháng của Phượng kiêu mất tích.

Ngày đó, Hoàn Nhan Khang bằng tốc độ nhanh nhất phong tỏa cửa thành, sau đó đem ưng kỵ quân tới nhiều nơi lục soát, cuối cùngvẫn để cho nàng ta chạy thoát, chỉ có thể nói rõ rằng trong quan viên Bắc Chu quốc có người cùng đồng bọn với bọn họ .

"Khanh Khanh, xem ra chúng ta cần điều tra thêm một lần nữa." Chẳng biếttại sao, Phượng Thương cómột loại dự cảm như có chuyện gì sắp xảy ra. Nếu Bắc Chu quốc nội bộ không tốt, trước hếtphải đem con chuột xấu xa đó bắt được. Tránh để phân chuột hư làm mất một nồi nước.

Chờ Phượng Thương viết thư hồi âm giao cho Tấn Mặc, kế tiếp chính là thế giớicho hai vợ chồng son này.

Phượng Thất Thất ngồi ở bên giường cho Phượngkiêu bú sữa, ánh nến trong suốt chiếu vào ngũ quan xinh đẹp của nàng, nhìn qua càng phát ra mỹ lệ động lòng người. Phượng Thương đi tới ngồi ở bên cạnh Phượng Thất Thất, cúi đầu nhìn Phượng kiêu dùng sức nút lấy sữa,khóe môi lộ ra một tia mỉm cười hạnh phúc.

Đây là vợ hắn, đây là nhi tử của hắn. Giờ này khắc này, chỉ là nhìn Phượng Thất Thất cùng Phượng Kiêu như vậy,Phượng Thương một thân mệt mỏi đều quét đi cạn sạch.

"Đừng xem!" Phượng Thất Thất cóchút hơi nghiêng người, không để cho Phượng Thương nhìn nàng. Thờiđiểm cho hài tử uốngsữa bị Phượng Thương nhìn như vậy, để cho Phượng Thất Thất có chút thẹn thùng.

"Khanh Khanh, đã hơn hai tháng. . . . .." Phượng Thương đem đầu đặt ở trên bả vai Phượng Thất Thất, càm chống đỡ lấy xương bả vai của nàng, "Tấn Mặcnói, hậu sản hai tháng có thể bỏ lệnh cấm, ta. . . . . . Rất nhớ nàng."

Trong giọng nói của Phượng Thương thân mật cùngmập mờ, để cho Phượng Thất Thất nóng bừng lỗ tai. Dường như, haingười đã rất lâu cũng không có tiếp xúc thân mật rồi, Phượng Thương vẫn tuân thủ nghiêmngặt chuẩn tắc bảo vệ ái thê, mặc dù hắn khó chịu cũng chỉ đi tắm để giải trừ nóng bức. Tính ra thì hắn đã tu luyện khổ hạnh hơn mấy tháng.

"Khanh Khanh, nàng có nhớ ta không?"hơi thở Phượng Thương ở bên tai Phượng Thất Thất mà quanh quẩn, làm cho nàngmột trận ngừa ngái."Nàng nói xem, chúng ta cho Kiêu Nhi thêm đệ đệ, hay là thêm muội muội tốt đây?"

"Đều tốt. . . . . ." Phượng Thất Thấtquay đầu lại, đôi môi vừa lúc kề sát khóe môi của Phượng Thương. Haingười nhìn đối phương, trong mắt nhộn nhạo một ýnghĩ nồng đậm - yêu thương.

"Tốt! Nếu là Sinh nhi tử, gia đình chúng ta ba người bảo vệ nàng, nếu là nữ nhi, chúng ta hai người bảo vệ mẹ con cácnàng."

Phượng Thương mới vừa nghĩ thuận thế hôn Phượng Thất Thất, không nghĩ tới"Wow ——" một tiếng khiến hắn cùng Phượng Thất Thất tách ra. Nhìn lại,trong ngực Phượng Thất Thất, Phượng kiêu nước mắt lưng tròng mà nhìncha mẹ, bộ dáng giống như "Ta còn ở, các ngươi làm hư trẻ em" , đem sự thân mật của Phượng Thương cùng PhượngThất Thất hoàn toàn cắtđứt.

Cách vách tường của Phượng Thương cùng PhượngThất Thất là Minh Nguyệt Thịnh cùng Cổ Quân Dao. Hai người này ở trước mặtngười khác cũng làm bộ dáng như vợ chồng, bất quá, bọn họ không phải là diễn viên xuất sắc, giả bộ không ra cảm giác ân ái, người khác đều có thể nhìn ra, đôi Đế Phi này thật quá mức nhạt nhẽo.

" Nàng ở trên giường ngủ, ta ngủ trênmặt đất."

Trong phòng chỉ có một cái giường, Minh Nguyệt Thịnh gở xuống mộtkhối tấm ván gỗ đặt ở trên mặtđất, lại đi lấy chăn trên nệm.

Thấy Minh Nguyệt Thịnh quân tử như vậy, Cổ QuânDao không nhịn được thở dài ở trong lòng. Tình cảm của Phượng Thương cùngPhượng Thất Thất chân thành tha thiết, nàng biết. Minh Nguyệt Thịnh là một nam nhân tốt, nàng cũng biết. Chỉ tiếc,Phượng Thất Thất chỉ có một, nếu nàng ấy có tỷ muội sinh đôi, Minh Nguyệt Thịnh cũng không cần tiếp tục cô đơn như vậy.

## 143. Chương 150 : Đoạt Lòng Dân Đúng Lúc

Ban đêm, Minh Nguyệt Thịnh ngó chừng xà ngang lên nóc phòng, Phượng Thất Thất cùng Phượng Thương ngụở bên cạnh, cách tường, Minh Nguyệt Thịnh Thịnh có thể tưởng tượng ra Phượng Thất Thất ở trongngực Phượng Thương ngủ yên ổn như thế nào.

Mặc dù hắn đã cố gắng làm ra vẻ không có gì, cũngđã làm bộ cùng Cổ Quân Dao giả ra bộ dáng ân ái, nhưng vô tình vô tâm, dù thế nào đều không làm bộđược. Thời gian từng chút từng chút mộtmà đi qua, Minh Nguyệt Thịnh có thể nghe được tiếng hít thở đềuđều của Cổ Quân Dao, chậm rãi có tiết tấu, tựa hồ đang nhắc nhở Minh Nguyệt Thịnh Thịnh, thờigian không còn sớm, có lẽ nên nghỉ ngơi.

"Ai ——" Minh Nguyệt Thịnh thở dàithật sâu, nhắm hai mắt lại. Chờ cổ độc trên người của Phượng Kiêuđược giải, nàng phải trở vềrồi, trở về ngôi nhà của nàng cùng Phượng Thương, hay là nên nắm chặt thời gian cuối cùng ở chung vớinàng, giúp Phượng kiêu đem cổđộc trên người giải trừ thôi.

Trong lòng Minh Nguyệt Thịnh có một chút tâm tư, lúc đầu thời điểm nói muốn cho Phượng kiêu nhận hắn làm cha nuôi. Nếu hắnkhông cùng cô gái khác ân ái thìcả đời này cũng sẽ không có con cái. Mà Nam Phượng quốc không thể nào đến đời của hắn mà bị chặt đứt nòi giống, cho nên hắn muốn đem ngôi vị hoàng đế truyền cho Phượng Kiêu. Có lẽ cái ý nghĩ này chỉ có một bên tình nguyện, nhưng chủ ý của hắn đã định, sau này vôluận dùng biện pháp gì cũng sẽ đem đứa con nuôi Phượng kiêu này lừa gạt đến Nam Phượng quốc .

Trải qua hai ngày trèo non lội suối, PhượngThương cùng bọn họ cuối cùng đã tới nơi được gọi là truyền thuyết của Tường tộc —— Bách điểu Sơn.

Bách điểu Sơn danh như ý nghĩa, là Sơn bởi vì trong núi loài chim bay đông đảo, cho nên có tên là Bách điểu. Bắc Phương phần lớn đều là bình nguyên lại rất ít núi ngược lại Nam phương cónhiều núi. Bách điểu Sơn thìcàng cao chót vót, chỉ có một vài đường đá nhỏ, quanh co khúc chiết\* (ngoắt ngoéo, ngoằn ngoèo)thông tới hướng đỉnh núi.

Đường không dễ đi, cho đến khi trời tối bọn họ mới tới được trại của Tường tộc. Trại của Tường tộcphần lớn là được xây bằng nhà trúc treo lơ lửng giữa trời, cách mặt đất khoản hơn một mét. Vừa nghe nói tộc trưởngCổ Đức cùng Đại tiểu thư Cổ Quân Uyển trở về, tất cả mọi người trongtộc đều đi ra ngoài chào đón bọn họ. Ở chỗ này, Phượng Thất Thất rõ ràng cảm thấy người Tường tộc rất nhiệt tình.Ở Tường tộc uy tín của Cổ Đức rất cao, rất nhiều người đi chào hỏi Cổ Đức và Cổ Quân Uyển, vị hoàng đế Minh Nguyệt Thịnh nàyđối với của bọnhắn cũng không nổi tiếng bằng hai cha con họ.

Biết đám người của Phượng Thương là Bắc Chu quốc đi đường xa đến nên được làm khách quý, bách tính (dân chúng) trong Tường tộcrối rít lấy ra rượu hảo hạng cùng nước trái cây mùi vị ngon để chiêu đãi bọn họ. Những người dân tộc thiểu số này, ở trên đất trống trong trại nổi lên lửa, nam nữ già trẻ mặc vào bộ đồng phục dân tộc đặc sắc, vừa múa vừa hát, hoan nghênh những khách nhân tônquý này.

"Nếm thử món ăn đặc sắc nơi này của chúng ta đi, Tùng nhung nướng (nấm thông)!" trướcmặt Cổ Đức, bày ra một cái giá nướng, các loại thức ăn dùng móc sắt xuyên qua để nướng, tòa ra một mùi thơm hấp dẫn.

Thức ăn Tường tộc lấy đồ nướng làm chủ, trong quátrình nướng ở trên thức ăn quét lên một ít hương vị đặc biệt, như là dầu vừng mật ong, sau khi nướng chín căncứ vào khẩu vị khác nhau của mỗi người mà chế biến ra nước chấm, giữ cho hương vị của đồ ăn hoàn toàn tinh khiết thiên nhiên, đồ ăn thiên nhiên luônngon nhất.

"Nếm thử!" Cổ Đức cầm một xâu nấm thông đưa cho Phượng Thương, "Xem một chút coikhẩu vị có hợp không!"

Lúc Cổ Đức nói chuyện, nam nữ già trẻ của Tường tộc đều nhìn Phượng Thương, muốn biết người này sẽlàm như thế nào. Phượng Thương nhận lấy xâu nấm thông từ trong tay Cổ Đức, chấm gia vị đút vào trong miệng.

"Như thế nào?"

"Vô cùng mỹ vị! Ta rất thích!"

Nghe lời Phượng Thương nói...

Cổ Đức cười "Ha ha" rất lớn mà những dân chúng Tường tộc kia tất cả mọi ngườicũng cười lên.

"Đám người chúng ta được hoan nghênh rồi" Minh Nguyệt Thịnh ởbên cạnh Phượng Thất Thất cẩn thận giải thích. Thì ra người Tường tộc đối với thức ăn sùng bái cao xa hơn hết thảy, bọn họ cho rằng thức ăn thiên nhiên là trời ban ân, chỉ có người tiếp nhận cách ăn uống của Tường tộc mới có thể cho là bằng hữu. Mới vừa rồi Phượng Thươngthích ăn nấm thông, còn đối với ẩm thực của Tường tộc khen ngợi, những thứ dân chúngthuần phác của tường tộc kia cũng bởi vì ... dạng lý do đơn giản này mà đón nhận Phượng Thương.

"Tới uống rượu!" Cổ Đức đổ tràn một chén bồ đào (rượu nho) chế riêng thành rượu ngon, đưa cho Phượng Thương." hôm nay không saykhông nghỉ!"

"Không say không nghỉ!"

Người Tường tộc đều giơ chén sừng trâu lên hoan hô, không khínáo nhiệt như vậy, cũng lây sang Phượng Thất Thất của bọn họ, Hoàn Nhan Khangcũng giơ lên chén sừng trâu, "Cạn chén! Không say không về!"

Hoàn Nhan Khang bộ dáng hào khí, hơi được tâm ýcủa Tường tộc, còn các thiếu nữ tường tộc, thì lôi kéo Cổ Quân Dao cùng Tô Mi, bảo các nàngphải đi khiêu vũ."Ta không biết khiêu vũ a!" Cổ Quân Dao khiêm nhường nói, lại bịCổ Quân Uyển lôi kéo đi vào trongđám người, "Tới đây, cùng nhau nhảy theo nhịp !" ,

Tô Mi rất hào phóng, mặc dù nàng không biết nhảy, nhưng chỉ nhìn mấy lần là có thể nhảy theo những người này cùng nhau náo nhiệt, PhượngThất Thất ôm Phượng Kiêu, cho nên chẳng qua là ngồi cười nhìn Tô Mi và các nàng.

"Phu nhân, tới khiêu vũ đi" một thiếu nữ chải bím tóc đi tới trước mặt Phượng Thất Thất có ý muốnmời nàng.

"Ta phải trông nom hài tử!" PhượngThất Thất nói dịu dàng cự tuyệt, cô gái kia lại không chịu bỏ qua, "Phu nhân, hài tử có thể giao cho phu quân ngài a! Hiếm khi tới nơi này của chúng ta làmkhách,! Phu nhân còn trẻ lại xinh đẹp như vậy, kỹ thuật nhảy của ngài nhất định rất đẹp!"

Phượng Thất Thất còn muốn cự tuyệt, thì Phượng Thương từ trong ngực nàng đỡ lấy Phượng kiêu, "Đi đi, ta sẽ trong nom hài tử!"

"Tốt!" Phượng Thương chu đáo như vậy, Phượng Thất Thất cười đi tới đám người.

Cổ Quân Uyển thấy Phượng Thất Thất tới đây, lập tức thổi một tiếng huýt sáo vangdội, sau đó nói với một nhóm người Phượng Thất Thất nghe không hiểu lờinói..., đại khái là tiếng nói của Tường tộc. Nghe lời Cổ quân Uyển nói Tường tộcgià trẻ lớn bé đều hoan hôlên, mọi người dàn ra chừa một chỗ đất trống trãi, vỗ tay rồi hướng về phíaPhượng Thất Thất cười, còn cóngười bắt đầu ồn ào.

"Tiểu Uyển, ngươi mới vừa nói cái gì a?" Phượng Thất Thất có chút không giải thích được nhìn Cổ Quân Uyển cười khanh khách trênmặt đất, lôi kéo tay Phượng Thất Thất, "Ta nói cho bọn họbiết, ngươi làmột đại mỹ nữ một đại tài nữ, nhảy khiêu vũ đặc biệtđẹp. Cho nên tất cả mọi người hoan nghênh ngươi biểudiễn đó"

"Ách ——" Phượng Thất Thất sửng sốt,nàng đã bị Cổ Quân Uyển chuyển"Bán đứng"

"Thất Thất, khiêu vũ đi. Ta nghe Tấn Mặc nói ngươi khiêu vũ rất đẹp. Người tường tộc chúng ta thích nhất vũ điệu, nếu ngươi nhảy khiêu vũ đẹp mắt, tất cả mọi người sẽ thích ngươi!"

Cổ Quân Uyển đem Phượng Thất Thất kéo đến bên cạnh, lặng lẽ bổ sung thêm một câu,"Dân tâm (lòng của người dân) a, Thất Thất ngươi phải nhớ muốn giảicổđộc cho Phượng Kiêu phải làm cho tất cả mọi người thích các ngươi mới được. Thấy không, người ngồi bên kia là trưởng lão! Cho dù các ngươi có thể quá tam quan (qua ba cửa ải), trưởng lão phản đối cũng không có thể giải cổ độc cho Phượng Kiêu. Tường tộc không phảilàcha ta định đoạt, cái gì cũng phải do mọi người biểu quyết bỏ phiếu mới được ! Chớ xem thường những người này, bọn họ đều có quyền biểu quyết !"

Cổ Quân Uyển giải thích, để cho Phượng Thất Thất bắt đầu hiểu cái dân tộc thú vị này không phải khủng bố giống như trongtruyền thuyết như vậy. Tường tộc am hiểu dùng cổ độc, ở trong lòng mọi người cổ độc làmột loại sinh vật vô cùng kinh khủng, cho nên sự tồn tại của Tườngtộc cũng rất thần bí, làm cho người ta nghe liền cảm thấy sợ.

Nhưng đi tới Bách điểu Sơn, hơn nữa sau khi trải qua khoảng thời gian ngắn tiếpxúc, Phượng Thất Thất phát hiện người tường tộc thật ra vô cùng nhiệt tình hiếu khách, bọn họ đãi khách bằng phương thức trực tiếp lại đơn giản, đó chính là sự thuần phác của dân tộc thiểu số.

Phượng Thất Thất biết Cổ Quân Uyển muốn giúpmình. Nàng là Đại tiểu thư tường tộc, lại quen thuộcđặc điểm của người tường tộc, nghĩ đến sự tán thành cùng ủng hộ của ngườitường tộc, nhất định phải dùng phương thức biểu diễn mà bọn họ thích.

"Nếu như vậy, ta đây sẽ khiêm nhường!" Phượng Thất Thất nhẹgiọng nói thầm mấy câu bên tai Cổ Quân Uyển, Cổ Quân Uyển gật đầu lia lịa.

Phượng Thất Thất một thân màu đỏ, trong tay kéo một cái Hồng sa. Còn CổQuân Uyển lui ra, từ trong tay một nam tử nhận lấy dùi trống, một mặt hướngvề hai người ôm đại cổ xù xì mà gõ lên tiếng: "Đông —— đôngđông đông —— đông ——"

Tiếng trống vang lên, trên sân an tĩnh lại, mọi ánh mắt tập trung trên người hồng y nữ tử trêncái sân kia .

Ánh trăng toả sáng bao phủ Phượng Thất Thất,nàng bận váy hồng như phủ một tầng màu bạc sa.

"Đông —— đông đông đông —— đông ——"Phượng Thất Thất theo nhịp trống, trong tay quơ Hồng sa nàng nhảy vọt lên,giống như Tiên Tử dưới ánh trăng. Tiếng trống kịch liệt của Cổ Quân Uyểngiống như trống trận đều không hề khác nhau, tiết tấu kịch liệt làm đông đông phấn chấn lòng người.

Cả điệu nhảy, không có bất kỳ âm nhạc phụ trợ nào, có chẳng qua là âm cổ (âm nhạc cổ) mạnh mẽ. Phượng Thất Thất giống nhưmột nữ thần chiến tranh, đem loại cảm giác tình cảm giác mãnh liệt này biểu diễn vô cùng nhuần nhuyễn. Vốn là cô gái tính tình nhu mì lại xinhđẹp, nhưng Phượng Thất Thấtlại có thể cứng rắn mà vượt qua khó khăn, hành động kiên cường làm tiếng trống tăng thêmnhân tố nhu hoà.

Minh Nguyệt Thịnh nhìn Phượng Thất Thất, khôngbiết nên dùng tiếng nói như thế nào để diễn tả tâm tình mình lúc này .

Đại khái, điệu nhảy cũng như nội tâm bên trong của Phượng ThấtThất sao! Kiên cường ở bên trong, mang theo sự nhu hoà tựa nhưtính cách của nàng, kiên cường lại không mất sự nữ tính vốn có, hết thảy đều là phẩmđức tốt đẹp. Khiêu vũ như vậy, người như vậy làm sao mà người ta không yêu? Không thích đây.

Cùng tâm tình của Minh Nguyệt Thịnh, dânchúng tường tộc cũng bị vũ đạo của Phượng Thất Thất hấp dẫn một cách sâu sắc. Ngườinày cực kì xinh đẹp màlinh hồn trong vũ đạo của nàng càng giống tính cách của dân tộc tường tộc.

Bọn họ sinh tồn trên mãnh đất này từ bao nhiêu đời nay, dùng phương thức của bọn họ chốngchọi cùng thiên nhiên, ở chỗ này cắm rễ (sinh sống lâu), kiên cường mà sốngsót, rất nhiều người vì vũ đạo này của Phượng Thất Thất mà tìm thêm được người đồng cảm, càng nhiều người bắt đầu gõ trống trong tay, đi theo tiết tấu của Cổ Quân Uyển, cùng Phượng Thất Thấtphối nhạc.

Rung động, đây là cảm giác mà Phượng Thất Thất mang đến cho Cổ Đức. Dọc theo con đường này Phượng Thất Thất cho Cổ Đức cảm giác nàng là một côgái ôn nhu hiền thục , hắn không nghĩ tới Phượng Thất Thất có tư thế hiên ngang nhưvậy, một mặt kiệt ngao bất tuần (cương quyết bướng bỉnh).

Phượng Thất Thất trên không trung bay múa,giống như yêu tinh, thời điểm bay lên mũi chân của nàng giẫm qua lá trúc đang rũ xuống theo cổ lực kia, cuốn ra những đóa "Hoa nhi" xinh đẹp, sáng lạng biết bao, làm cho người ta cócảm giác mới mẻ.

Nhìn bộ dáng tộc nhân của mình, Cổ Đức biết cô gái này đã chinh phục được tộc nhân của hắn. Dùng vũ đạo chinh phục lòng người, cái biện pháp này đúng thật làtốt, xem ra Cổ Quân Uyển thật sựxem Phượng Thất Thất là bạn rất thân mà đối đãi, cho nên mới cho nàng "kỳ chiêu" vậy.

Bất quá, Phượng Thất Thất cũng là người có tư chất hấp dẫn, làm cho người ta theo đuổi. Từ lúc nàng nhảy múa đến bây giờ, trên sân không khí bị nàng dẫn tới cao nhất, những người kia hiểnnhiên bị vũ đạo của Phượng Thất Thất đả động, ngay cả các trưởng lão bên cạnh đều gật đầu lia lịa, xem ra bọn họ cũng rất có hảo cảm với Phượng Thất Thất.

Đằng Nguyên trưởng lão ngồi ở bên trong hàngtrưởng lão, từ Cổ Đức trở lại, hắn một mực đánh giáPhượng Thương cùng những người này. Thân là một trong trưởng lão có quyền nói chuyện nhất trong Tường tộc, Đằng Nguyên trưởng lão đã sớm biết mục đích Phượng Thương đến đây từ Long Trạch Cảnh Thiên. Hắn và bọn họ đã trao đổi điều kiện, trao đổi thần tiên cao làm điều kiện, hắn sẽ không để cho Phượng Thương như ý nguyện.

## 144. Chương 151 : Thiếu Một Thứ Cũng Không Được

"A ——" trận náo nhiệt trên cùng không khí hoàn toàn bất đồng, Đằng Nguyên trưởng lão ngáp thật to, khóe mắt có chút nước mắt, hắn dụi mắt, ngón tay út lấy ra thần tiên cao trong ngực, móng tay ởbên trong thần tiên cao cẩn thận từng li từng tí mà khoét một ít nhét ở bên trong làn khói đang nhen nhóm

"Xoạch xoạch!" Không đợi làn khói bắt đầu cháy,Đằng Nguyên trưởng lão đã hít hai phần. Nếm được hương vị quen thuộc Đằng Nguyên trưởng lão vẻ mặt thỏa mãn, một hơi thuốc nồng đậm từ trong miệng hắn phả ra, xoay nguyên mộtvòng khói tròn bay lên không rồi biến mất.

Hít lấy tiên cao ra, nhìn kỹ thuật nhảy củaPhượng Thất Thất, bên tai vang lên nhịp trống phấn chấn lòng người, Đằng Nguyên trưởng lão hai chân chéo nguẩy,đung đưa đầu híp mắt, thỉnh thoảng còn dùng đầu ngón tay của bàn tayphải-ở trên mặt bàn đi theo nhịp trống gõ, một bộ dáng vô cùng hưởng thụ.

Bình tĩnh mà xem xét, thì hắn vô cùng thích vũ đạo của Phượng Thất Thất, vũ đạo của nàng vô cùng linh hoạt tựa như vũ đạo của Tường tộc cổ, bọn họ đời đờiđều sinh tồn ở Bách Điểu Sơn, ở chỗ này đấu tranh cùng với hoàn cảnh thiên nhiên, cuối cùng có thể trở thành chủ nhân nơi này. Vũ đạo của Phượng Thất Thất lại đem tinh thần vô cùng nhuần nhuyễn của Tường tộc biểu đạt ra, Đằng Nguyên trưởng lão vô cùng thích.

Chẳng qua là, hắn cũng đã đáp ứng Long Trạch Cảnh Thiên huống chi thần tiên cao đích thị là đồ tốt, nếu cóthể nhận được phương thuốc chế tạo thần tiên cao, sau này hắn có thể liên tục không ngừng dùng thần tiên cao rồi.

Bên này, Hoàn Nhan Khang ôm Phượng kiêu từtrong ngực Phượng Thương đi, đem hắn đẩy tới chỗ náo nhiệt.

Người tường tộc nam nữ già trẻ đều giỏi ca múa, hiện tại thấy Phượng Thương cũng gia nhậpvào, tất cả mọi người bắt đầu hoan hô. Phượng Thất Thất rơi vào trước mặt PhượngThương, liền bẽ một đoạn cành trúc cho hắn, hai người rất có ăn ý mà làm một đoạn"Song nhân vũ" . Phượng Thương không biết khiêuvũ, hắn lấy cành trúc làm kiếm ở cạnh đống lửa múa kiếm.

Bạch y Phượng Thương lạnh lùng như tuyết,Phượng Thất Thất nhiệt tình như lửa, hai người đem cả không khí đẩy tới đỉnh cao, lập tức đạt được tiếng hoan hô nhiệt tình. Bọn họ vô cùng ăn ý, cô gái giống như Phượng Hoàng lửa, trên không trung bay múa, namnhân thì tựa như Tuyết ở mặt đất, làm nổi bật màu đỏ của phượng hoàng, vẽ ra một bức tranh hoàn mỹ.

"Thật xinh đẹp!" Cổ Đức vuốt chòm râu, một mặt khác các trưởng lãocũng liên tiếp gật đầu. Bọn họ đều làngười trong nghề của vũ đạo tự nhiên có thể hiểu hàm nghĩa bên trong, đối với bộ dáng vũ đạo tuyệt sắc nàyđã thuyết phục bọn họ

"Tốt ——" Cuối cùng, tất cả mọi người đứng lên hoan hô vì Phượng Thương cùng Phượng Thất Thất. Chỉ chờ đôi tình nhân này từ không trung bay xuốngđất,tất cả mọi người tiến đến bốn phía vây quanh bọn họ, âm nhạc lần nữa vang lên trên trận mọi ngườibắtđầu vừa múa vừa hát dùng phương thức của bọn hắn hoan nghênh PhượngThương cùng Phượng Thất Thất

"Nơi này thật tốt !" Phượng Thất Thấttrở lại chỗ ngồi nhìn Cổ Đức cười một tiếng.

"Nếu Vương Phi thích nơi này, có thể ở chỗ này lâu hơn, người Tường tộc chúng tarất là hiếu khách. Chỉ tiếc, người nguyện ý cùng chúng ta làm bằng hữu thật sự là quá ít."

Trong lời nói của Cổ Đức, lộ ra một chút bất đắc dĩ.

Đúng là Tường tộc khác hẳn mọi người ởchỗ, làcùng một con sâu độc làm bạn. Chẳng những ở Nam Phượng quốc bị bài xích, ngườiở những quốc gia khác càng nghe lại càng thấy biến sắc. Ở trong trí nhớ CổĐức, Bách Điểu Sơn tựa hồ thật lâu đã không có náo nhiệt qua như vậy.

"Tốt!" Đang lúc thời điểm Cổ Đức đắm chìm trong kýức chuyện cũ, thanh âm của Phượng Thương truyền tới, "Nếu tộctrưởng có thịnh tình muốn mời, chúng ta cúng kính không bằng tuân mệnh,chỉ cần tộc trưởng không thấy chúng ta phiền."

Lời Phượng Thương mà nói..., làm cho Cổ Đức sửng sốt. Hắn cứ như vậy mà thẳng thắn nhận lời, ngược lại nằm ngoài dự đoán của Cổ Đức."Chẳng lẽ, Vương gia sẽ không sợ cổ\*(\*Sâu độc) ?

"Chẳng lẽ, tộc trưởng sẽ đối với chúng ta hạ độc sao?" Một bên Phượng Thất Thất hỏi ngược lại câu nóicủa Cổ Đức..., dẫn tới Cổ Đức cười lên ha hả. Hai người này, đúng là xứng đôi, quả thật là một đôi kỳ lạ.

"Nhiếp Chính Vương cùng Vương Phi cứ yêntâm đi chúng ta có nguyên tắc của mình, huống chi các ngươi là đường xa mà đến đúng là khách nhân tôn quý, điểm này ta có thể cam đoan với các ngươi."

Cổ Đức rất tán thưởng tính cách của Phượng Thương, hai người mặcdù trên đường không có nói chuyện với nhau cái gì, thế nhưng mà lúc này tựa như máy hát được bật lên bắt đầu thao thao bất tuyệt.

Trên trận vô cùng náo nhiệt, không ai chú ý tới ở cách đó không xa ở bên trong bóng tối,có một ngườiđang si ngốc mà ngó chừng Phượng Thất Thất.

Biết hôm nay Phượng Thất Thất sẽ tới, LongTrạch Cảnh Thiên mượn bóng đêm, ẩn nấp ở nơi này. Mới vừa rồi vũ đạo của Phượng Thất Thất làm rung động thật sâu đến hắn, Long Trạch Cảnh Thiên rốt cục hiểuchính mình bỏ lỡ cảnh vật xinh đẹp đến cỡ nào

Nếu như không viết 《 thoái hôn Thư 》, cùng nàng nhảy múa nhận chúc phúc của mọi người hẳn là hắn. Long Trạch Cảnh Thiên từ đầu đến cuối nghĩ mãi cũng không rõ, mình cũng là dáng vẻ khí thế vì sao Phượng Thất Thất không lựa chọn hắn. Cái vấn đề này làm hoang mang Long Trạch Cảnh Thiênthật lâu, hắn hi vọng có một ngày có thể nhận được đáp án từ trong miệng Phượng Thất Thất.

"Tiện nhân!" Một cái thanh âm từ bên cạnh Long Trạch Cảnh Thiên truyền đến, hắn lúc này mới phát hiện Tháp Cát Cổ Lệcũng đến nơi này.

Rất hiển nhiên, một đoạn cuối cùng kia Phượng Thương cùng PhượngThất Thất phối không thể chêvào đâu được, Tháp Cát Cổ Lệ thấy được nàng hận đến nghiến răng nghiến lợi, tay phải nắm chặt tạo thànhquyền\*(\* nắm đấm)

"Ngươi không được manh động!" Long Trạch Cảnh Thiên bắt được thiết câu tay trái của Tháp Cát Cổ Lệ, "Đừng quên ước định giữa chúng ta! nếu như ngươi dám đối với Phượng Thất Thất như thế nào, ta liền không bỏ quaPhượng Thương!"

Long Trạch Cảnh Thiên uy hiếp, làm cho Tháp Cát Cổ Lệ hừ lạnhmột tiếng, "Ta biết! Ngươi không nỡ để mỹ nhân của ngươi chịu khổ! Yên tâm, ta không phải làngườingu xuẩn!"

Tháp Cát Cổ Lệ chợt rút ra thiết câu của mình,xoay người rời đi khỏi nơi này.

"Khốn kiếp! Khốn kiếp!" Tháp Cát CổLệ vừa đi, một bên vun thiết câu ở tay trái. Tại sao nam nhân nàocũngđối với Phượng Thất Thất ưu đãi như thế? Nàng bất quá có bề ngoài đẹp hơn người khác một chút, những cái khác không có gì đặc biệt.

Hồi tưởng lại lúc Phượng Thương cùng PhượngThất Thất một màn thâm tình nhìn nhau, Tháp Cát Cổ Lệ trong lòng tựa như ăn ruồi nhặn rất khó chịu. Lúc trước nàng còn muốn tuân thủ ước định giữa mình cùng Long Trạch Cảnh Thiên, chỉcần có thể có được Phượng Thương, cái khác nàng không cần, nhưng bây giờnhìn đến Phượng Thương cùng Phượng Thất Thất trước sau đều tình nồng ý đậm, Tháp Cát Cổ Lệ liền muốn thay đổi chủ ý của mình.

Phượng Thất Thất nhất định phải chết. trong nội tâm Phượng Thương đã bị nữ nhân này chiếm hết, nàng dùgiữ được Phượng Thương cũng không cách nào có một vị trí ở trong lòng của hắn, nàng không cần như vậy!Nàng muốn cho Phượng Thương cũng dùng ánh mắt thâm tình nhìn Phượng Thất Thất mà nhìn nàng, cũng muốn Phượng Thương yêu nàng!

Tháp Cát Cổ Lệ cũng không biết, đồng minh của nàng là Long Trạch Cảnh Thiên, lúc này ý nghĩ cùng nàng là giống nhau.

Long Trạch Cảnh Thiên đã sớm nghĩ diệt trừ Phượng Thương hắn là nam nhân, nam nhân tham muốn giữ lấy mạnh hơn. Hắn có thể không so đo quákhứ của Phượng Thất Thất, nhưng có thể tương lai của Phượng Thất Thất, chỉ có thể có một người là hắn- Long Trạch Cảnh Thiên.

Tháp Cát Cổ Lệ sau khi rời đi, Long Trạch Cảnh Thiên lại thâm sâu nhìn thoáng qua Phượng Thất Thất, mới xoayngười rời đi.

Vô luận như thế nào phải diệt trừ PhượngThương! Long Trạch Cảnh Thiên cắn răng. Phượng Thương tồn tại, thì Long Trạch Cảnh Thiên làm sao thực hiện được giấc mộng trong lòng.

Lễ hội vẫn náo nhiệt đến đêm khuya mới kết thúc, Cổ Đức để cho Phượng Thương cùng bọn họ ở chính nhà mình là Trúc lâu. Trúc lâu của Cổ Đức là tòa nhà nằm ở phía Đông, Trúc Lâu khéo léo đẹp đẽ, không lớn nhưng vô cùng ấm áp.

Trại của Tường tộc, giữa trại cũng không có tường rào cách trở, tựa như người Tường tộc đều giống nhau,đối với tộc nhân không đề phòng, nên dựng trại cũng như tính cách củamọi người.

Cổ Đức tính toán ngày thứ hai dẫn Phượng Thương cùng Phượng Thất Thất đi gặp trưởng lão trong tộc , hôm nay là bọn họ tổ chức lễ hội tẩy trần, Cổ Đức cũng không cùng trưởng lão nhắc tới chuyệngiải cổ. Bất quá, nhìn Phượng Thương cùng Phượng Thất Thất hôm nay "Biểuhiện" tựa hồ hơi có được thiện cảm của tộc nhân, hi vọng bọn họ có thể thuận lợi thuận lợi giải cổ.

Sáng sớm ngày thứ hai, Phượng Thất Thất đã bị tiếng chim hót phía ngoài đánh thức.

Đám chim chóc kia khoan khoái mà ở trongrừng hát ca, gió thổi qua cánh rừng phát ra thanh âm "Xào xạt——", trong không khí tràn ngập mùi vị tươi mát, còn có thể mơ hồ nghe được thanh âm chào hỏi của bọn hắn với những nhà nông tường tộc. Nằm ở trên giường trúc, cảm thụ được hơi thở của thiên nhiên, trạngthái như vậy thật sự là quá hoàn mỹ rồi!

Chờ Phượng Thất Thất cùng Phượng Thương rờigiường, sau khi rửa mặt dùng qua điểm tâm, Cổ Đức để cho Cổ Quân Uyển mang theo Hoàn Nhan Khang cùng bọn họ đi dạo ở trại, chính mình lại dẫn Phượng ThươngPhượng Thất Thất cùng Minh Nguyệt Thịnhđi vào trong tộc.

Năm vị trưởng lão đã bị thỉnh đến từ đường của Tường tộc, từ đường là một ngôi nhà được xây dựng bằng đá, ở nơi mọi thứ được xây dựng bằng trúc này, thì nó hiện ra có chút bất ngờ.

Chờ tất cả mọi người ngồi vào chỗ của mình, Cổ Đức hướng năm vị trưởng lão nói rõ lý do, đang thời điểm nghe nói Phượng Thương là mang theo hài tử tới để giải cổ (độc), các trưởng lão nghị luận .

"Giải cổ, có thể nhưng phải được dựa theo quy củ ."Đằng Nguyên trưởnglão gõ đầu tẩu thuốc bên trên đế giày, "Lên núi đao, xuống biển lửa, vào Long Đàm, ba thứ thiếu một thứ cũng không được."

"Ừ, ta đồng ý!"

Đằng Nguyên trưởng lão ở trong trưởng lãotộcđứng hàng thứ ba, hiện tại giúp hắn nói chuyện chính làTứ trưởng lão.

" Quy củ tổ tông đã sớm định rồi, người ngoại tộc muốn giải cổ, phảiqua ba cửa ải mới được. Điểm này, ta cùng Tam trưởng lão - ý kiến là nhất trí . Mặc dùnhiếp chính Vương là bằng hữu, nhưng quy củ không thể bỏ. Nếu lầnnày phá lệ, lần sau tái xuất hiện chuyện như vậy thật không dễ làmrồi!"

Thái độ hai trưởng lão đã cho thấy, những trưởng lão khác đang suy tư trong chốc lát, cùng ý kiến của Đằng Nguyên trưởng lão đều nhất trí.

Kết quả này vốn trong dự liệu của PhượngThương, hắn cũng không còn kỳ vọng trưởng lão tường tộc bởi vì thân phận của chính mình mà ở phương diện này châm chước."Quy củ không thể bỏ , điểm này ta có thể hiểu được. Ta hiểu, thế qua ba cửa ải lúc nào có thể bắtđầu?"

Phượng Thương trả lời, thật ra khiến Đằng Nguyên trưởng lão có chút kinh ngạc.

Hắn vốn cho là Phượng Thương sẽ uy bức lợi dụ\*(đe doạ)

, dùng thân phận của hắn đi ra ngoài"Hù dọa" người, không nghĩ tới đối phương cũng sảng khoái vô cùng trực tiếp đồng ý, mà miêu tả "Quỷ Vương" của Long Trạch Cảnh Thiên đối với hắn hoàn toàn bất đồng. Phượng Thương này, thật có một chút ý tứ!

Mấy vị trưởng lão cùng nhau thương nghị một lúclâu, cuối cùng xác định ba ngày sau tiến hành.

"Thật xin lỗi, không thể giúp cácngươi!" Ra khỏi từđường, Minh Nguyệt Thịnh có chút đau lòng, hắn mặc dù cùng tới đây nhưng một chút cũng không thể giúpđỡ. Thân phận Hoàng đế của hắn, đối với mấy cái trưởng lão tường tộc này mà nói, không có bất kỳ chỗ nào dùng được.

"Ngươi có thể cho chúng ta gặp tộc trưởng Cổ Đức,đối với chúng ta đã là trợ giúp lớn nhất rồi! Minh Nguyệt Thịnh nếu ta có thể thuận lợi thông qua ba cửa ải, đến lúc đó nhất định cùng ngươi hảo hảo uống hai chung!"

## 145. Chương 152 : Lên Núi Đao ( Thượng )

Phượng Thương rất lạc quan, làm Minh NguyệtThịnh khẽ mỉm cười, hắn không biết nên nói như thế nào. Minh Nguyệt Thịnh lúccòn rất nhỏ vẫn hay đi theo mẫu hậu Sở Vân tới Bách Điểu Sơn, lúc ấy vừa lúc tới ngày lễ truyềnthống của Bách Điểu Sơn mới biết, lúc Minh Nguyệt Thịnh tận mắt nhìn thấyviệc lên núiđao xuống biển lửa ở đây .

Ở trong mắt người Tường tộc có thể lên núi đao xuống biển lửa, cũng được xưng là hảo hán.

Nam nhân Tường tộc lấy mình là"Hảohán" mà kiêu ngạo, bọn họ được huấn luyện từ nhỏ, chính là vì sau khi trưởng thành có thể chứng minh mình là hảo hán.Đây là truyền thống tường tộc, nam nhân nào cũng muốn trải qua cửaải này.

Mặc dù hai cửa ải ở tường tộc nhân này xem ra không khó như vậy, nhưng là…đối với ngoại nhân mànói chỉchừng đó đã khó khăn, không cẩn thận còn cóthể tổn thương tới tánh mạng.

Lần này cần giải cổ cho Phượng kiêu, PhượngThương phải qua tam quan (3 cửa ải), ba ngày sau phảiđối mặt chính là cửa thứnhất —— lên núi đao. Mặc dùPhượng Thương tràn đầy tự tin, nhưng Minh Nguyệt Thịnh trong lòngvẫn có chút bận tâm. Những thứ đao kia đều vô cùng sắc bén, vạn nhất có cái gì ngoài ýmuốn. . . . . . Người đau khổ nhất vẫn là Phượng Thất Thất.

Minh Nguyệt Thịnh đi ra ngoài một lát, lúc sau trở lại dẫn tớichừng một hán tử tầm ba mươi tuổi ."Đây làbiểu huynh của ta A Trát, hắn là hảo hán của tường tộc!"

Trước khi đến, Cổ Quân Uyển nói cho Phượng Thất Thất biết rất nhiều vềchuyện của Tường tộc, trong đó nhắc tới một chút về hảo hán của tường tộc. Có thểđược xưng là nam nhân hảo hán, cũng là người đã khảo nghiệm qua việc lên núi đao xuống biển lửa. Biểu huynh A Trát của MinhNguyệt Thịnh, là một hảo hán xuất sắc.

Minh Nguyệt Thịnh xin A Trát tới hỗ trợ dạy Phượng Thương, làm cho PhượngThương cùng Phượng Thất Thất vô cùng cảm động, Phượng Thương cùng A Trát ước định thời gian là sáng sớm ngày thứ hai, rồi cùng A Trát đi tới Bách Điểu Sơn Sơn học kỹ năng lên núi đao.

Ở trên đỉnh núi, A Trát làm một cái núi đao đơn giản. Thì ra là cái gọi là "Lên núi đao" lại là một cái cây hơn 10m trên cọc gỗ cột lên dao găm vô cùng sắc bén làm bậc thang, người leo núiphải đi chân trần ở bên lưỡi dao sắc bén.

"Những cái này là đao thật!" A Trát hướng đám người Phượng Thương biểu diễn đao cụ trong tay, chém vào trên cây nhánh câytrực tiếp bị cắt đứt, làm Hoàn Nhan Khang sợ hãi than."Là Đao thật? Vậy chânđạp đi tới còn không bị cắt nát?"

A Trát cởi giầy xuống, hít một hơi leo xuốngbậc thang đao , "Đi từ từ ——" một hơi liền leo lên trênđỉnh. Đang lúc tiếng kinh hô ở bên trong mọi người, "Đi từ từ ——" , liền dễ dàng đi từ bậc thang cao đến thấp.

“Nga! Ta xem chân của ngươi…" Hoàn NhanKhangđối với việc lên núi đao cảm thấy rất hứng thú, hắn không tin chân người có thể dẫm trên lưỡi đao mà lông tóc không tổn hao gì, chờ A Trát hướng hắn phơi ra bànchân hoàn hảo không tổn hao của mình , Hoàn Nhan Khang đúng là không thể không bội phục A Trát.

"A Trát, ngươi làm như thế nào? Có thể hay không chỉ giáo ta? Ngươi có phải đã học qua cái võ thần công gì không? Nếu là có loại thần công này, sau này chẳng phải đao thương bất nhập rồi hả? !"

Hoàn Nhan Khang lúc này mới hô một tiếng “ A Trát hảo hán”, làm cho A Trát cười không ngậm miệngđược.Phải biết rằng, nam nhân tường tộc thích nhấtđược xưng hô "Hảo hán" thế này được người gọi là hảo hán, là một việc bình thường để bọn họ kiêu hãnh.

"Ngươi nhìn kỹ xem chân của ta!"

Sau khi chờ Hoàn Nhan Khang nhìn kỹ, mới pháthiện trên chân A Trát có một vết chai rất dầy, mới vừa rồi vết chai dầy của chân trên đao để lại một nếp nhăn nhỏ, chẳng qua là vết chai quá dầy, nên không có đả thương chân A Trát mà thôi.

"Xong rồi xong rồi, biểu ca ngươi lần nàyxong rồi!"

Hoàn Nhan Khang luôn miệng nói nhiều cái"Xong" , dẫn đến làm Tô Mi giận dữ, lập tức bẻ một nhánh cây gõ lên đỉnh đầu Hoàn Nhan Khang, "Cái gì xong? Cô gia còn chưa bắt đầu, ngươi đã nói cô gia xong, ngươi lànguyền rủa hắn sao?"

"Không không không, ta không phải có ý này!" Trênđầu bị đau, Hoàn Nhan Khang lập tức trốn sau lưng Phượng Thất Thấtbên cạnh, "Biểu tẩu, ngươi nhìn hảo hán A Trát rõ ràng trên chân có một lớp chai dầy cho thấy những tháng ngàyluyện tập tích luỹ luyện rađược, nếu không có thời gian mười năm công phu, làm sao có thể từ đi lên tự nhiên trên lưỡi đao chứ?"

Hoàn Nhan Khang lời nói rất đúng, A Trát cười mang giầy vào."Ta từ năm tám tuổi bắt đầu huấn luyện, bắt đầu là đi chân trần dẫm hạt cát, sau đó đem cát đổi thành đá nhỏ, tiếp theo lại đem cục đá hình lăng giác đổi thành đao, cuối cùng mới đổi thành lưỡi đao, trọn vẹn học được tám năm."

A Trát giải thích như vậy, Phượng Thương chânmày cau lại. Tám năm, hiển nhiên hắn không có nhiều thời giờ như vậy, ngày mai phải lên núi đao làm sao trong thời gian ngắn như vậy tìm được bí quyết, thậtđúng là chuyện làm cho người ta nhức đầu.

Minh Nguyệt Thịnh cũng là lần đầu tiên ở khoảng cách gần quan sát núi đao, đang nhìn đến những thứ ngân quang lóng lánh phía sau đao kia, trong lòng hắn trầm xuống. Đao như vậy, dẫm ở trên chân chẳng phải là muốn đem chân cắt thành hai nửa? thời gian chỉ có hai ngày, PhượngThương như thế nào mới có thể thông qua khảo nghiệm lên núi đao đây?

Thời điểm Tất cả mọi người vì Phượng Thương lo lắng, Phượng ThấtThất không nói chuyện, chẳng qua là an tĩnh mà ôm Phượng kiêu đứng ở một bên.

Lên núi đao này, làm cho nàng nghĩ tới kiếptrước ở Túc tộc\*(\*một số dân tộc thiểu số phân bố ở Vân Nam, Tứ XuyênTrung Quốc) bọn họ có tuyệt chiêu đặc biệt là lên núi đao xuống biển lửa. Phượng Thất Thất từng quan sát Túc tộc đó biểu diễn, đúng lúc các đại sư Túc tộc nói chuyện với nhau, nói không chừng lần này đối với Phượng Thương có thể giúp được.

"Hảo hán A Trát, có thể phiền toái ngài biểu diễn một lần nữa haykhông?" Phượng Thất Thất đi tới bậc thang đao, xin A Trát làm mẫu một lần nữa. Nhìn từ mặt bên của lưỡi đao, Phượng Thất Thất rất nhanh đãtìm được mấu chốt. Lên núi đao: một là phải nhanh, hai là phải thận trong, ba là phải giẫm được nơi ấy.

Phượng Thất Thất chuyển sang bên tai Cổ QuânUyển nói thầm mấy câu, Cổ Quân Uyển lập tức tìm tới năm đôi bít tất. Phượng Thất Thất đem Phượng kiêu giao cho Tô Mi, tự mình mangvào năm đôi bít tất, leo lên bậc thang đao bên cạnh.

"Khanh Khanh, nàng muốn làm gì?"Phượng Thương một phát bắt được Phượng Thất Thất. Những thứ này cỡ nào cũng là lưỡi dao sắc bén, Phượng Thương rất rõ ràng biết bộ dáng hiện tại Phượng Thất Thất tựahồ là muốn mình lên trên núi đao chỉ mặc vớ, vạn nhất làm bị thương chân thì làm sao bây giờ?

"Thương, nhìn sau khi nhìn Hảo hán A Trátlên núiđao, ta có một ứng sách, muốn thử một lần."

"Không được!"

Phượng Thương cùng Minh Nguyệt Thịnh đồng thời mở miệng ngăn trở. A Trát đã nói rất rõ ràng, hắn huấn luyện tám năm mới đạt tới thành quả như bây giờ, Phượng Thất Thấtbất quá chỉ nhìn một lần, làm sao có thể nắm giữ được mấu chốt?

"Thương, tin tưởng ta!" Phượng ThấtThất đem Phượng Thương kéo qua một bên, "Còn nhớ rõ ta đãnói với chàng kiếp trước của ta rồi mà? Nơi đó cũng cólên núi đao! Ta từng nhận được chỉ điểm của người từng làm qua, nói vậy hẳn là cùng cái này giống nhau . Chàng yên tâm, takhông có việc gì !"

Phượng Thất Thất khẳng định như vậy, Phượng Thương chỉ có thể gật đầu, dường như mỗi lần hắn kiên trì cũng sẽ "Bại" dưới tay Phượng ThấtThất . Xem ra, hắn cả đời cũng bị nữ nhân này hao phí tinh thần đến chết rồi!

"Thương, nhìn rõ vị trí ta giẫm!"

Trước lúc lên núi đao, Phượng Thất Thất hướng Phượng Thương cườimột tiếng học tư thế của A Trát, năm ngón giống như trở thành cái móc, giữ ởtrên lưỡiđao.

Không nhanh chóng như A Trát, động tác Phượng Thất Thất có chút chậm, Phượng Thương lưu ý chỗ Phượng Thất Thất giẫm, đem động tác của nàng đều ghi tạc trong lòng.

Lúc này, trái tim của Minh Nguyệt Thịnh nhưtreo ở cổ họng. Đối với việc Phượng Thương đồng ý cho Phượng Thất Thất lên núi đao, Minh Nguyệt Thịnh trong lòng có chút bất mãn. Nếu như là hắn, tuyệt đối sẽ không để cho Phượng Thất Thất có bất kỳ sơ xuất, cho dù là không có khả năng ngoài ý muốn, hắn cũng sẽ không cho phép phát sinh.

Nhìn Phượng Thất Thất leo ở trên lưỡi đao, tim Minh Nguyệt Thịnh thót lên tới cổhọng, hô hấp liền trở nên trầm trọng. Nếu như Phượng Thất Thất có cái gì sơ xuất, hắn nhất định sẽ người đầu tiên đỡ lấy nàng.

Bộ dáng của Phượng Thất Thất khi leo lênthangđao, làm cho A Trát ngoác miệng thấy vậy sững sờ. Chưa từng có nữ nhân có thể lên núi đao, huống chi Phượng Thất Thất là một cô gái yêu kiều như vậy, mặc dù động tác Phượng Thất Thất không nhanh, nhưngtrên chân nàng không có bị thương, nếu như đây là lầnđầu tiên nàng lên núi đao, quả thực là quá thần kỳ!

Chờ Phượng Thất Thất giẫm được lưỡi dao sắc bén ở trên nóc, mọi người chờchực ở bên cạnh trong lòng mới thở phào nhẹ nhỏm.

"Tiểu thư, ngươi không sao chớ!" TôMi trên mặt đất vội vã kiểm tra lòng bàn chân của Phượng Thất Thất, batầng bít tất đã bị cắt vỡ hết ba tầng, nhưng không cóthương tổn chân.

"Xem ra, kỹ thuật của ta vẫn chưa được a!" Phượng Thất Thất cười nói, nhưngA Trát lại đối với Phượng Thất Thất đưa ra ngón tay cái, "Vương Phi thật là lợi hại! Nếu như Vương Phi là nam tử, nhất định sẽ là Hảo hán!"

A Trát đối với Phượng Thất Thất rất là bội phục, thân là nữ nhân có thể leo lên bậc thang đao đi lên rồi đi xuống, thật là không đơn giản! A Trát không phải người ngu, Phượng Thất Thất chẳngqua là nhìn hắn liền cóthể từ bên trong học được quý quyết, nữ nhân này rất thông minh.

Thấy Phượng Thất Thất không có chuyện gì, Phượng Thương lúc này mới yên tâm.Mới vừa rồi hắn thấy rõ ràng, tay Phượng Thất Thất nắm lưỡi đao thành công, chân cũng không có dẫm ở trên lưỡi đao, mà làdẫm ở mặt bên đây đại khái là Phượng Thất Thất muốn nói cho hắn biết bí quyết.

"Thương ——" Phượng Thất Thất thay giày, ở bên tai Phượng Thươngnhỏ giọng nói thầm mấy câu, Phượng Thương gật đầu lia lịa quả nhiên chung quyđều giống nhau,chẳng qua là Phượng Thất Thất hơi vận dụng một chút nguyên lý cơ bản của khinh công , đem sức lực nửa ngườidưới dồn lên tới nửa người trên.

Có Phượng Thất Thất biểu diễn, Phượng Thương cũng đổi vớ, "Ta thử một chút!"

Một vòng xuống tới, bốn đôi vớ trong lòng bàn chân bị lưỡi dao sắc béncắt đứt, chỉ còn lại tầng vớ cuối cùng bảo vệ chân Phượng Thương hoàn toàn không tổn hao gì. Thân thểPhượng Thất Thất mềm mại, Phượng Thương là một đại nam nhân, hiển nhiên thể trọng so với Phượng Thất Thấtnặng hơn rất nhiều, áp lực cũng sẽ lớn hơn một chút.

A Trát ở bên cạnh nhìn hai người này, mặc dù là lầnđầu tiên lên thang đao, lại có thể mang năm đôi vớ màkhông có làm bị thương chân, không khỏi gật đầu. Chẳng qua là, lúc chính thức lên núi đao hẳn là đi chân không như hắn vừa rồi giống nhau, Phượng Thương đãrất lợi hại rồi, nhưng nếu chân trần lên núi đao, không có vớ bảo vệ, nói không chừng cũng sẽ bị cắt vỡ lòng bànchân.

"A Trát biểu huynh, ngươi phải giúp đỡ bằng hữu của ta một chút a!"

Minh Nguyệt Thịnh hiểu rõ quan hệ lúc này, tự mình mở miệng cầu trợ ATrát. Nam tử tường tộc từ nhỏ hầu hết đều vào sơn trại chịu học tập để sau này lên núi đao làm Hảo hán, A Trát hiện tại chính là Lão sư ở trại chỉ bảo tiểu hài tử ,nếu như hắn có thể trợ giúp Phượng Thương, nhất định Phượng Thương sẽ thuận lợi vượt qua cửaải.

A Trát vốn là bà con của Miêu Sở Vân mẫu hậu Minh Nguyệt Thịnh, sau cả nhà Miêu gia lại bị tịch thu tài sản, A Trát được đưa về Bách Điểu Sơn, mới bảo tồn huyết mạch Miêu gia . Có thể nói, hai người này ở trong trạilà người thân nhất có cùng chung huyết thống cũng.

Minh Nguyệt Thịnh chính mình thỉnh cầu, A Trátthật thà cười một tiếng, hắn cũng không phải là kẻ ngu ngốc, mới vừa rồi thời điểm Phượng Thất Thất leo lên bậc thang đao, Minh Nguyệt Thịnh bộ dáng lo lắng, toàn bộ đều rơi vào trong mắt A Trát. Nhưng làPhượngThất Thất là thê tử của Phượng Thương, bọn họ nhất định vĩnh viễn cũng không có tương lai.

"A Thịnh a!" A Trác vỗ vỗ bả vai MinhNguyệt Thịnh, con người Miêu gia rất sâu tình, Minh Nguyệt Thịnh chung tình đã lâu, xem ra là không thể tự thoát rađược rồi!

"Nhìn mặt mũi của ngươi đi, cái này ta nhất định giúp rồi!"

Ý nghĩa của A Trát rất đơn giản, Minh Nguyệt Thịnh thích Phượng ThấtThất, nhưng là giai nhân đã gả làm thê tử cho người khác, làm thế nào cũng muốn để cho Minh Nguyệt Thịnh ở trong lòng PhượngThất Thấtđoạt lấy một vị trí nhất định ít nhất muốn cho nàng cảm kích hắn, nói như vậy không được làm người yêu cũng có thể là bằng hữu.

A Trát chịu hỗ trợ, Phượng Thất Thất cùngPhượng Thương vô cùng cao hứng, đối với Minh Nguyệt Thịnh cũng rất là cảm kích.

Sau hai ngày, Phượng Thương một mực đi theo A Trát lên Bách Điểu Sơn để học tập kỹ năng lên núi đao, thời gian hai ngày A Trát đem những gì mình biết chỉ lại cho Phượng Thương. Chẳng qua là thời gian huấn luyện Phượng Thương thật sự là quá ngắn, đảo mắt hai ngày liền trôi qua nhanh chóng liền biến mất, đãđến ngày phải vượt qua cửa ải .

Sáng sớm, già trẻ lớn bé của tường tộc đều đi tới quảng trường, một cây thang đao dài hai mươi mét đặt trong quảng trường .

Bảy mươi hai đao là một tầng, được buộc chặc ở trên thang .

Ánh sáng mặt trời chiếu ở trên lưỡi đao, lóe sáng chói mắt. Bách tính Tường tộcnhìn thang đao, bắt đầu nghị luận rối rít. Năm vị trưởng lão ngồi ở trên đài cao, Cổ Đức tự mình dẫn một nhóm người Phượng Thươngđi tới.

Cùng trước kia hoàn toàn bất đồng, Vu y trong trạiđã sớm chờ chực ở một bên, đã chuẩn bị băng bó cho Phượng Thương.

Thân phận Phượng Thương không giống với nhữngngười trước kia đến đây thỉnh cầu giải cổ (độc), Phượng Thương là nhiếp chính Vương Bắc Chu quốc, nếu hắn ở Bách Điểu Sơn có chuyện gì xảy ra, Bắc Chu quốc nhấtđịnh sẽ không bỏ qua, đến lúc đó quốc gia bị kẹt ở giữa rất mâu thuẫn.

Vì tránh khỏi việc ngoài ý muốn, Cổ Đức cùng các trưởng lão thương lượng, quyết định để cho Vu y chuẩn bị trước, chỉ cần lòng bàn chân PhượngThương ra máu, liền nhanh chóng đưa hắn xuống . Phượng Thương không thể thông qua cửa ải nàylà chuyện nhỏ, nguy hiểm tới tánh mạng vậy thì phiền toái lớn.

Cùng lúc đó, Tấn Mặc cũng cầm lấy cái hòm ydược ngồi chờ .

"Im lặng ——" Cổ Đức đứng ở trên quảng trường, hít một tiếng trên trận nhanh chóng an tĩnh lại.

Tất cả mọi người nhìn Phượng Thương không chớpmắt, cái Vương gia Bắc Chu quốc này quá yêu thương con, ngàn dặm xa xôi tới Nam Phượng quốc giải cổ (độc) cho hài tử, đã sớm truyền khắp cả sơn trại. Phượng Thương cùng Phượng ThấtThất hai ngườiđêm hôm đó ở trên đống lửa biểu diễn, rất được bách tính tường tộc thích, hiện tại Phượng Thương muốnqua tam quan, càng làm cho những người này bội phục không dứt.

Vô luận Phượng Thương cuối cùng có thể thông qua tam quan hay không, hắn vì nhi tử làm việc này đủ để biểu lộ Phượng Thương là một người có trách nhiệm, hơn nữa rất thương yêu hài tử của mình.

"Cố gắng lên a!" A Trát khuyến khíchPhượng Thương, hai ngày này Phượng Thương mỗi ngày mỗiđêm đều huấn luyện, cái loại tinh thần phấn đấu dám nghĩ dám làm này làm cho A Trát rất kính nể.

Mặc dù chỉ là thời gian ngắn ngủn hai ngày, Phượng Thương đã nắm giữ được bí quyết lên núi đao, ngày hôm qua là lần cuối cùng leo lên thang đao, Phượng Thương chỉ mặc một đôi vớ, thời điểm xuống tới vớ chẳng qua là bị cắt rách một chút sợi, đây đối với Phượng Thương mà nói đã là bước tiến bộ nhảy vọt.

Người thường phải huấn luyện bảy tám năm mớicóthể làm được như vậy, Phượng Thương chỉ có thời gian ngắn ngủn hai ngày trong thời giannày đạt đến hiệu quả như vậy, dùng lời của A Trát mà nói, Phượng Thương thật là một thiên tài.

"Làm rất tốt! Ta tin tưởng ngươi nhất định có thể thành công !" A Trác nắm tay, nhẹ nhàng mà đánh vào bộ ngực Phượng Thương, "Thảlỏng!"

Phượng Thương ở trong tiếng hoan hô của dân chúng tường tộc, đứng ở trên thang đao đi xuống. Cùng hôm huấn luyện hoàn toàn bất đồng, hôm nay ba đao thê tăng thêm mười thước, đao cũng là đao ba mươi sáu chuôi, gấp đôi thành bảy mươi hai chuôi. Thang đao thẳng đứng, đao sắc bén dưới ánh mặt trời chiếu xuống chói mắt, lóe ra ánh sáng dị thường.

## 146. Chương 153 : Lên Núi Đao (hạ)

Âm thanh truyền thống của Tường tộc tấu vang,tay trống cầm một cây gỗ mãnh liệt mà gõ , đang lúc mọi người nhìn chăm chú, Phượng Thương hôn lên trán Phượng ThấtThất một chút rồi ôm lấy Phượng Kiêu, sau đó bỏ giầy đi, đứng ở dưới ba đao thê\*(ba đao thêcòn gọi là lên núi đao, dùng 36 hay 72 con đao thép sắc nhọn ghim vào hai cọctrụ gỗ, lưỡi đao hướng lên trên trời tạo thành các bậc thang, nên gọi là đao thang)

"Không biết Phượng Thương có thể hay không thuận lợi thông qua!" Đằng Nguyên trưởng lão ngồi ở bên cạnh Tứtrưởng lão thở ra một làn khói, "Lão Tam, ngươi rút ra vật gì vậy? Như thế nào ngửi thật thoải mái ! Cho tathử một chút xem!"

"Không có gì, chỉ là một lá cây thuốc lá bình thường!"Đằng Nguyên trưởng lão liên tục xua tay,"Chúng ta vẫn là nên nhìn Phượng Thương lên ba núi đao a!"Đằng Nguyên trưởng lão cũng khôngmuốn cùng người cùng khác hưởng thần tiên cao, vật này rất tinh quý! Phân chiacho Tứ trưởng lão, mình sẽ không có nhiều.

Đằng Nguyên trưởng lão đem lời chuyển dời trên người Phượng Thương,quả nhiên là thành công để cho Tứ trưởng lão bỏ đi ý niệm muốn dùng thần tiên cao trong đầu.

Lúc này, Phượng Thương đã leo ở trên ba thang mây, làm cho Đằng Nguyên trưởng lão kinh ngạc, Phượng Thươngthế nhưng có thể leo thành thạo ở trênĐao Phong (lưỡi đao). Đằng Nguyên trưởng lão biết A Trát hai ngày này theo chỉ đạo Phượng Thương, hắn không có ngăn trở bởi vì hắn không tin tưởng không phải là người của bổn tộc chỉ có thời gian hai ba ngày ngắn ngủn là có thể làm được điều này.

Nhưng là bây giờ sự thật bày ở trước mặt Đằng Nguyên trưởng lão, làm cho hắn phải tintưởng. Phượng Thương tựa như cơn gió khéo léo, leo lên núiđao ở độ cao 20 mét, trên trận cũng bị màn biểu diễnđặc sắc củaPhượng Thương hấp dẫn, các trưởng lão khác cũng khen Phượng Thươngkhông dứt miệng.

"Nghe nói, A Trát chẳng qua chỉ dạy hắnhai ngày, người này thật là một thiên tài!"

"Đúng a! Nếu như không biết hắn là nhiếp chính Vương Bắc Chu quốc, ta còn tưởngrằng hắn là người của Tường tộc chúng ta!"

"Đúng vậy! những hảo hán trong tộc chúngta cũng không có nhanh như vậy nắm giữ kỹ năng lên núi đao, Phượng Thương thật sự là lợi hại!"

Những lời này không ngừng truyền tới trong lỗ taicủa Đằng Nguyên trưởng lão, hắn "Xoạch" tẩu hút thuốc, cau mày. Phượng Thương có thể ở trong thời gian ngắn như vậy hoàn thànhhuấn luyện của Tường tộc nhân đã nhiều năm mới làm được, không thể không nói người này có chút lợi hại.

Nếu như bình thường, gặp phải người như vậyĐằngNguyên trưởng lão hội sẽ có một loại cảm giác tâm tư. Chẳng qua là hiện tại hắn và Long Trạch Cảnh Thiên bọn họ có ước định ,chuyện này liền trở nên khógiải quyết .

Trên trận mọi người bắt đầu vô cùng khẩn trương, sợ người tuyệt sắc như Phượng Thương sẽxuất hiện vấn đề gì. Nhưng nhìn một lát, Phượng Thương lại như vậy dễ dàngleo lên chỗ có độ cao gần 20 mét, bách tính Tường tộc bắt đầu náo nhiệt hoan hô lên.

"Hảo hán!" "Hảo hán!" Mọingười bắt đầu dùng cái từ "Hảo hán" này gọi Phượng Thương, người cầm dùitrống trong tay gõ trống càng thêm mãnh liệt, dường như muốn vì Phượng Thương tạo thế.

Phượng Thương cũng không có bị thanh âm bên ngoài kia quấy nhiễu, trên trán trơn bóng như ngọc củahắn đã có một tầng mồ hôi dầy đặc. khoảng cách 20 thước, nhưng so với việc huấn luyện lúctrước muốn khó khăn hơn. Hơn nữa hôm nay hắn cũng không mang vớ, mà chân chân chính chính là chân không, nên hệ số khó khăn lại càng gấp bội.

Lúc này, vẻ mặt Phượng Thương có chút ngưng trọng, tay của hắn cùng chân đãthành móc câu, mỗi lầnđi một bước đều chú ý cẩn thận.

Phượng Thất Thất ở cách đó không xa ôm Phượng Kiêu, trong lòng không hề so với Phượng Thương nhẹnhàng hơn bao nhiêu. "Kiêu Nhi, chúng ta làm cho cha cố gắng lên!"Phượng Thất Thất nắm bàn tay nhỏ bécủa Phượng Kiêu, ánh mắt không nhúc nhích mà nhìn Phượng Thương. Lòng của nàng theo mỗi mộtbước đi Phượng Thương, mà vượt qua nhanh hơn.

Thấy Phượng Thất Thất khẩn trương sắc mặt đều cóchút trắng bệch, Minh Nguyệt Thịnh ở bêncạnh nhẹ giọng an ủi, "Yên tâm đi! Phượng Thương không cóviệc gì !"

Lời của Minh Nguyệt Thịnh mà nói..., cũng không thể tiêu trừ lo lắng củaPhượng Thất Thất, xem ra ở Phượng Thất Thất, chỉ có chờ Phượng Thương bình an leo từ trên ba đao thê leo xuống tới mà không có bị thương, nàng mới có thể yên tâm.

Tất cả mọi người đều chú ý đến Phượng Thương, không ai thấy Tháp Cát Cổ Lệ đứng ở một góc sâu trong rừng.

Sau khi Phượng Thương lên ba đao thê, Tháp Cát Cổ Lệ trong lòng tựa như dâycung kéo căng, nàng không nghĩ tới Phượng Thương thật sự sẽ đi lên ba đao thê. Chuyện nguy hiểm như vậy, hắn còn chân không đi làm, người nam nhân này quả thực là điên rồi!

Vừa nghĩ tới Phượng Thương làm hết thảy cũng làvì Phượng Thất Thất cùng Phượng Kiêu, Tháp Cát CổLệ hận không được xông qua bóp chết Phượng Kiêu. Mấy ngày qua nàng một mựctìm kiếm cơ hội mang Phượng iêu đi , nhưng là bên cạnh Phượng Kiêu đều cócao thủ, Tháp Cát Cổ Lệ căn bản cũng không có cơ hội nhích tới gần hắn.

Xem ra ở Tháp Cát Cổ Lệ, Phượng Kiêu mớilànguyên nhân chủ yếu, chỉ cần giết chết Phượng Kiêu, Phượng Thương cũng khôngcần thiết qua tam quan, càng sẽ không dĩ thân thử hiểm [1]. Chẳng qua làPhượng Thất Thất đem Phượng Kiêu bảo vệ quá tốt, nàng không có cách nào hạ thủ. Tháp Cát Cổ Lệ vốn nghĩ buông tha cho cái ý nghĩ này, nhưng là sau khi nhìn đến Phượng Thương đi làm chuyện nguy hiểm như vậy, Tháp Cát Cổ Lệrốt cục quyết định, nhất định phải giết chết Phượng Kiêu nếu không tiểu tử nhất định sẽ hại chết Phượng Thương !

[1] Dùng thân đi vào nguy hiểm

Thời gian tựa hồ trôi qua rất chậm, đến cuối cùng cả trên quảng trường yên tĩnhlại, ngay cả người đánh trống cũng buông dùi trống trong tay xuống, tất cả mọingười ngó chừng Phượng Thương, có người thậm chíngừng thở sợ bỏ lỡ cái gì.

" Thình thịch" [2] , Phượng Thất Thấtcũng có thể nghe được tim của mình đập rất nhanh, nàng ôm Phượng Kiêu mà nhìn Phượng Thương không chớp mắt, chờ Phượng Thương cuốicùng một cước dẫm ở trên mặt đất, bên cạnh là tiếng hoan hô vang lên, Phượng Thất Thất mới phục hồi tinh thần lại.

[2] BN: Nguyên văn là “phốc phốc” nhưng nghe kìquá đổi lại là thình thịch nghe có vẻ hay hơn

"Hảo hán hảo hán!" bách tính Tườngtộc cùng kêu lên ủng hộ, tất cả mọi người đều trật tự mà vỗ tay lên.

"Thật tốt quá! Thật tốt quá! Cửa thứ nhất đã qua!" Tô Mi cao hứng mà nắm tay Hoàn Nhan Khang, nhảy lên. Cổ Quân Uyển cũng nhịn không được nữa vỗ tay chúc mừng, ngay cả Cổ Đức cũng nhịn không được cười gậtđầu.

Tấn Mặc tiến lên cẩn thận kiểm tra hai chânPhượng Thương, trừ chân bên trái bị cắt một đường nhỏ, cũng không có vết thương khác. Tấn Mặc xoa thuốcdán màu trắng sữa lên vết thương của Phượng Thương, vết thương nhỏ như vậy,không chừng một đêm là có thể khôi phục như cũ.

"Đại trưởng lão, người xem ——" Cổ Đức nhìn về phía Đại trưởng trong năm vị trưởng lão để cho hắn tới công bố kết quả lần này. Đại trưởng lão cùng bốn vị khác trưởng lãothương lượng một lát, Đại trưởng lãođứng lên thông báo "Cửa thứ nhất, PhượngThương thuận lợi thông qua!"

Chỉ chờ bên tai truyền đến tiếng thét chói tai của mọi người, PhượngThương mới nhẹ nhõm xuống. Mới vừa rồi vẫn còn nghe khẩu khí trong giọng điệu kia, cũng vìvậy mà thở ra.

Phượng Thương qua cửa thứ nhất như vậy phải quacửa biển [3] thứ hai. Suy nghĩ đến việc Phượng Thương mới vừa thông qua cửa thứ nhất, cửathứ hai so sánh với leo lên núi đao còn khó hơn, các trưởng lão nhất tríquyết định năm ngày sau nữa tiến hành trận qua cửathứ hai.

[3] Cửa biển ở đây tức là “Biển lửa” trong câu “lên núi đao xuống biển lửa”

Cửa thứ hai so sánh với cửa thứ nhất khó khăn nhiều. Dĩ nhiên, đối với nam nhân tường tộc mà nói, đócũng không phải một chuyện khó khăn. A Trát cặn kẽ mà giải thích mấu chốt qua cửa thứ hai cùng PhượngThương, không có bí quyết khác, mấu chốt chỉ có một,đó chính là vu sư của trại đọc chú ngữ.

"Chú ngữ?"

"Đúng! Chú ngữ! thời điểm chúng ta qua cửa biển, vu sư có đọc chú ngữ đặc biệt . Loại chú ngữ này, tựa như thần ban ân giống nhau, bám vào ở trên người chúng ta, mặc dù dẫm ở trên than củi nóng hổi, chúng ta cũngkhông cảm giác được nhiệt, ngược lại sẽ cảm thấy một trận lạnh nhưbăng."

A Trát giải thích, đối với người khác xem ra rất khóhiểu, chỉ có Phượng Thất Thất là đang nghe, càng cảm thấy tường tộc cùng kiếptrước ở Túc tộc có nét tương tự. Dân Túc tộc cũng có nói như thế, nàng từng tận mắt nhìn qua ngườikhác biểu diễn. Chẳng qua không biết chú ngữ tường tộc là cái dạng gì!

"Hảo hán A Trát, vu sư nổi danhnhất trại là ai?"

"Cái này, dĩ nhiên phải nói tới Đằng Nguyên trưởng lão! Bất quá, Đằng Nguyên trưởng lão sẽ không giúp các ngươi! Dựa theo quy củ, người bên ngoài cầu trợ, chỉ có thể dựa vào lực lượng của mình để qua tam quan. Cho dù Đằng Nguyên trưởng lão tính tình cổ quái,thường xuyên làm chuyện ngoài dự đoán của mọi người, vừa vặn là một thành viên trong ngũ đại trưởng lão, hắn sẽ không làm trái với quy củ của trại."

Lời A Trát nói…cũng không làm cho Phượng ThấtThất mất đi lòng tin, nàng ngược lại càng muốn gặpĐằng Nguyên trưởnglão này một lần.

Dưới sự hướng dẫn của A Trát, Phượng Thươngcùng Phượng Thất Thất đi tới nơi ở của Đằng Nguyên trưởng lão. Trúc Lâu của Đằng Nguyên trưởng lão ở cóchút ít xa, Trúc Lâu nho nhỏ là một mảnh xanh biếc trong rừng cây xa xa nhìnlại căn bản là phân không rõnơi nào là trúc Lâu, nơi nào là cây.

Lúc vào tới, Đằng Nguyên trưởng lão đang rút thần tiên cao ra, bây giờ hắn càng ngày càng thíchthần tiên cao rồi! thời điểm hít thần tiên cao, Đằng Nguyên trưởng lão cảm giác mình giống như lên trời, cáiloại cảm giác tốt đẹp này, thật là từ khó mà hình dung.

"Đằng Nguyên trưởng lão!" A Trát đứng ở trước mặtĐằng Nguyên trưởng lão, giọngnói kêu liên tiếp, hắn cũng không lên tiếng, chỉ chờ A Trát tiến lên đẩy Đằng Nguyên trưởng lão, hắn mới phục hồi tinh thần lại.

"A! A Trát là ngươi a ——" Đằng Nguyên trưởng lão híp mắt, một mảnh sương khói lượnlờ ở bên trong, thấy đi theo phía sau A Trát là Phượng Thương cùng Phượng Thất Thất.

Đối với việc A Trát đột nhiên tới chơi, Đằng Nguyên trưởng lão cảm thấy thật bất ngờ,nhưng là nhìn đến Phượng Thương cùng Phượng Thất Thất ở phía sau A Trát, Đằng Nguyên trưởng lão lập tức hiểu được nguyên nhân bọn họ tới lúc này.

Phượng Thất Thất vừa vào nhà, đã nghe đến một loại mùi vị đặc thù, tìm kiếm được nơi phát ra mùi vị này, dĩ nhiên là ở nõ điếu của Đằng Nguyên trưởng lão. Phượng Thất Thất có chút kỳ quái, cho là khứu giác của mình nảy sinh nhầm lẫn, chỉ khi đi tới trước mặt Đằng Nguyên trưởng lão, cái loại mùi vị nầycàng thêm nồngđậm, nàng mới khẳng định mùi vị này có vấn đề.

"Tiểu cô nương, ngươi nhìn ta làm cái gì a?" Nhận thấy được Phượng Thất Thất đang nhìn mình, Đằng Nguyên trưởng lão đem một ngụm cuối cùng nuốt vào trong bụng chậm rãi phunra."Ta biết các ngươi là vìviệc qua cửa ải mà đến, nhưng là…chuyện này ta không giúp đỡ các ngươi được! Thông qua cửa mà dùng thủđoạn ăn gian, trưởng lão nhất định sẽ không tán thành ! Các ngươi đã có lòng vì con trai của mình mà giải cổ (độc), hết thảy đều phải dựa vào bản lãnh của các ngươi mới được!"

"Trưởng lão, ngài có thể hiểu lầm!" Kiên nhẫn ngheĐằng Nguyêntrưởng lão nói xong, Phượng Thương lễ phép tính cười cười, "Ta chỉ là chưa thấy qua cửa biển, muốn mời ngài cùng ATrát biểu diễn một lần!"

Phượng Thương trả lời, lần nữa để cho Đằng Nguyên trưởng lão kinh ngạc. Trong ký ức của hắn, tựa hồ người cầm quyền đều ưa thích dùng thân phận đểáp chế người khác, hơn nữa không biết mệt mà hưởng thụ loại quá trình này. Lúc trước nghe nói Minh Nguyệt Thịnhmời A Trát tới giúp Phượng Thương, Đằng Nguyên trưởng lão lầm tưởng Phượng Thương cũng làngườinhư vậy, hiện tại hắn nói như vậy cũng là có chút ngoài dự đoán của mọi người.

"Thật sự, chỉ là biểu diễn một phen?" Đằng Nguyên trưởng lão không quá tin tưởng, bổ sung một câu.

"Chẳng qua chỉ là biểu diễn. Trưởng lão nói rất đúng, ta là vì giải cổ (độc) cho con trai của ta, thì chỉ có thể dựa vào mình. Không thể bởi vì thân phận của ta, làm trái quy củ trăm ngàn nămqua của Tường tộc."

Lời này Phượng Thương, Đằng Nguyên trưởng lão thích nghe. Hắn mặc dù không theo xử sự như lẽ thường của con người,nhưng là liên quan đến lợi ích tường tộc, hắn 100% phải duy trì .

"Vậy hiện tại đi a!"

Đằng Nguyên trưởng lão phân phó A Trát tìm mấy người đốt vài bó củi khô, thời điểm chờ củi khô đốt thành than củi, cùng lúc đó Đằng Nguyên trưởng lão trong miệng lẩm bẩm niệm, A Trát giống như thay đổi người đứng nghiêm.

"Đi đi!" Đằng Nguyên trưởng lão vungtay lên, A Trát chân không dậm ở trên than củi đỏ.

Không nghĩ mùi vị lửa đốt mớ da thịt trong hỏa thiêu kia, thanhồng ở dưới chân A Trát thiêu đốt lên, nhưng hai chân A Trát cũng không có xuất hiện bất kỳ khác thường. Chờ A Trát xuyên qua lửa than đi xuống Phượng Thương mới thật sâu thởdài."Thật là quá thần kỳ!"

Lời Phượng Thương mà nói...làm Đằng Nguyên trưởng lão rất đắc ý. Núi đao biển lửa của Tường tộc, chỉ sợ là trên thế giới này làm cho nhiều người sợ hãithán phục. Không có quốc gia nào, người dân tộc nào cónúi đao biển lửa kịch liệt đặc sắc dân tộc như vậy. Phượng Thươngmay mắn thông qua cửa thứ nhất cửa thứ hai này hắn vô luận như thế nào cũng thông qua không được.

"Như thế nào, thấy rõ ràng hay khôngcó cần hay không ta biểu diễn một lần nữa?"

Lời này của Đằng Nguyên trưởng lão là hướng về phía Phượng Thất Thất nói, hắn biết Phượng Thất Thấtlà nhân vật được chú trọng giúp Phượng Thương thông qua cửa thứ nhất. Nữ tử này có thể từ thời điểm A Trát lên ba đao thê nhanh chóng rút ra kinh nghiệm , làm cho người ta không phảikhông thừa nhận trí tuệ của nàng là vô cùng phi phàm.

Chẳng qua là lần này, chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy rồi! Bởi vì chú ngữ vẫn luôn là truyền miệng, truyền nam không truyền nữ, hơn nữa chỉ truyềncho người bổn tộc. Phượng Thất Thất cho dù thông minh tuyệt thế, cũng không cách nào đoán ra chú ngữ huyền bí này. Lần này Phượng Thương, nhất định phải thua.

Đang lúc thời điểm Đằng Nguyên trưởng lão cho làPhượng Thất Thất sẽ buông tha,không nghĩ tới Phượng Thất Thất một mực cung kính mà đối với hắn hành lễ, "Ta mắt vụng về,không có thấy rõ ràng phiền toái trưởng lão biểu diễn một lần nữa!”

Phượng Thất Thất nói ra....ngoài dự đoán mọi người. Nhìn nàng một bộ bộ dáng thậtlòng muốn học, Đằng Nguyên trưởng lão đem khói bụi trên đáy giày lên, "Thành giao! Lần này ngươi cần phải thấyrõ ràng, đây là một lần cuối cùng!"

Phượng Thất Thất hướng Phượng Thương gật đầu, hai người phân công ra. Phượng Thất Thấtngó chừngđôi môi Đằng Nguyên trưởng lão đọc chú ngữ , còn Phượng Thương ánh mắt một chút cũng không ly khai ra khỏi chân của A Trát

Vẫn chờ lần biểu diễn này kết thúc, PhượngThương cùng Phượng Thất Thất mới thu hồi ánh mắt. "Đa tạĐằng Nguyên trưởng lão! "Phượng ThấtThất có chút may mắn, năm đó nghĩa phụ ép nàng học thần ngữ, cho nên hai lần biểu diễn Phượng ThấtThất đã hiểu rõ lời nói thầm trong miệng của Đằng Nguyên trưởng lão.

Đối diện với vận may, Phượng Thất Thất biểu đạt cảm tạ đối với Đằng Nguyên trưởng lão, cuối cùng còn nói mộtcâu, "Trưởng lão, gần đây ngài có phải hay không sử dụng một ít thuốc đặc biệt? Nếu như là vậy xin nghe ta khuyên một câu. Vật này không phải làthuốc, mà là độc có làm cho người ta bị lây độc nghiện. Nếu như ngài tiếp tục sử dụng, ngài sẽ biến thànhmột tên phế nhân, hơn nữa từ một cường giả biến thành một người yếu tay trói gà không chặc, cuối cùng sẽ chết vô cùng thảm!"

Lời của Phượng Thất Thất mà nói...người bên cạnh cũng không quá hiểu. Chỉ có Đằng Nguyên trưởng lão nghe nàng nói như vậy sắc mặt thoángphát sinh một chút biến hóa.

Phượng Thất Thất là như thế nào biết được hắn sử dụng thần tiên cao? Chuyện này hắncũng không có nói cho bất luận kẻ nào, chẳng lẽ Phượng Thất Thất bởi vìmới vừarồi vẻn vẹn nghe thấy hắn trong phòng thuốc, tựu đoán được hắn đang làm gì? Chẳng qua là, lời của Phượng Thất Thất khôngkhỏi cũng không quá nói láo a! Cái gì gọi là chết vô cùng thảm, nàng là đang uy hiếp hắn sao?

Vẻ mặt của Đằng Nguyên đã nói rõ ý nghĩ trong lòng của hắn . Xem ra lão nhân này cũng không biết sựnguy hại của nha phiến[3] Phượng Thất Thất bất đắc dĩ cười cười, "Trưởng lão nếu không phải tin tưởng, có thể làm cho đại phu giúp ngài kiểm tra một chút. Độc này tên khoa học gọi là nha phiến, là thể rắn màu đen nhánh . Một loại là chứa ở tẩu hút thuốc dặm, cùng làn khói xen lẫntrong cùng nhau hít ra dùng."

[3] Nha phiến: thuốc phiện

"Ban đầu, nha phiến có thể giảm đau, có thể làm cho thần kinh thoải mái, làm cho người ta buông lỏng.Nhưng là nếu sử dụng một thời gian ngắn, sẽ làm cho người ta đắm chìm ở trong ảo tưởng vô hạn, hơn nữa nếu ỷ lại vào nó, cuối cùng mỗingày không sử dụng toàn thân sẽ không thoải mái, hoàn toàn không thể rời bỏnó."

"Ta không biết Đại trưởng lão sử dụng bao lâu, cũng không biếttrạng thái hiện tại của ngài đã ỷ lại vào nóđến như thế nào. Ta chỉ là muốn mời ngài nghe ta khuyên một câu, ngài chodù không vì mình suy nghĩ, cũng phải vì nhiều người ở Tường tộc mà suy nghĩ. Ngài nếu để cho người khác cũng bị lây độc nghiện, đến lúc đó thật sự là hại người hại mình rồi!"

Phượng Thất Thất miêu tả cùng cảm thụ của Đằng Nguyên trưởng lão giống nhau. Nàng ta làmthế nào biết thần tiên cao? Vì sao Phượng Thất Thất nói thần Tiên cao là nha phiến? Đằng Nguyên trưởng lão mới vừa rồi còn đang hoài nghi lời nói của Phượng Thất Thất...,lúc này đã có mấy phần tin tưởng. Bởi vìPhượng Thất Thất miêu tả trạng thái của thần tiên cao, cùng vớiviệc cảm thụ của người sau khi sử dụng thần tiên cao, tự nhận thức của Đằng Nguyên trưởng lão làgiống nhau như đúc .

Chẳng lẽ, thần tiên cao này thật chính là "Nha phiến" theo như lời nói trongmiệng của Phượng Thất Thất? Nếu thật là như vậy, bọn kia giới thiệu thần tiên cao cho hắn, mục đích chẳng lẽ chính là vì để cho hắn nghiện, cuối cùng mà khống chế hắn?

Đằng Nguyên trưởng lão không phải người ngu,trong lời nói của Phượng Thất Thất nếu đích thực là giả hắn cũng có thể đoán được. Lúc trước Đằng Nguyên trưởng lão còn đang vì mình nhận được thần tiên à cao hứng, hiện tại trong lòng ngược lại là một trận kinh hoảng.

Ban đầu hắn đối với việc lệ thuộc vào thần tiên cao từ hai ngày một lần, đến bây giờ mỗi ngày cũng muốn sử dụng hai lần.

Vẫn chờ Phượng Thất Thất cùng Phượng Thương đithật lâu, Đằng Nguyên trưởng lão vẫn còn đang suy tư về vấn đề của thần tiên cao. Hắn lấy ra trong ngực mộtcái hộp nhỏ, sau khi mở ra dưới ánh mặt trờ mà nhìn màu thần tiên cao đen nhánh nằm ở bên trong, Đằng Nguyên trưởng lão chân mày cau lại. Rốt cuộc, nên tin ai đây?!

A Trát như cũ ở trên đỉnh núi huấn luyện Phượng Thương, Phượng Thất Thất tìm được Cổ Đức cùng Minh Nguyệt Thịnh, theo chân bọn họ giảng thích lạinguy hại của nha phiến. Đang nghe nói nha phiến từngđể ột quốc gia cường thịnhsau này mà bị diệt vong, Minh Nguyệt Thịnh cùng Cổ Đức đều chấn động.

"Quả thật có độc dược lợi hại như vậy? " Cổ Đức chưa từng nghe nói qua nha phiến, cũngkhông có nhìn thấy nha phiến, hôm nay Phượng Thất Thất nói như vậytrong lòng hắn vẫn còn có chút hoài nghi.

"Có!" Rất hiển nhiên, Phượng ThấtThất không thể nói cho bọn hắn biết chuyện này phát sinh ở một cái thế giớikhác trong lịch sử, như vậy sẽ bị người cho rằng làquái vật (= =”). Vì để cho Cổ Đức cùng Minh Nguyệt Thịnh tin tưởng mình, cũng vì ngăn cản nha phiến trênđại lục này lan tràn, gây ra tai họa cho dân chúng, Phượng ThấtThất đem chuyện khi còn ở trên Bồng Laiđảo nói .

"Thời điểm ta ở Bồng Lai đảo, nghe Thái Hư chân nhân nói chuyện xưa này, hắn còn dạyta nhận thức nha phiến, hơn nữa cho ta xem thành phẩm của thuốc cao."

Có danh tiếng của Bồng Lai đảo này, Cổ Đức hoàn toàn tin tưởng lời của Phượng Thất Thất. Hiện tạiPhượng Thất Thất nói Đằng Nguyên trưởng lão sử dụng nha phiến, lập tức làm Cổ Đức chú ý. "Đằng Nguyên trưởng lão là lão nhân trong trong tộc, tại sao hắn có thể có nha phiến này?"

"Cái này, ta không rõ ràng lắm. Ta xem bộdáng củaĐằng Nguyên, dường như bị nghiện đã một thời gian ngắn. Chắc là có người cho hắn cái này, về phần mụcđích là cái gì ta cũng không biết. Bất quá, duy nhất ta cóthể xác định chính là nha phiến không phải là thứ tốt! Chẳng những có thể hủy diệt một người, hơn nữa cóthể hủy diệtmột dân tộc, một quốc gia!"

Thời điểm nghe tới việc nha phiến có hủy diệt một dân tộc, tâm Cổ Đức hoàn toàn nghiêng về bên Phượng Thất Thấtbên. Làm tộc trưởng tường tộc, nhiệm vụ CổĐức chính là đem tường tộc phát dương quang đại[4]. Hiện tại có một vật như vậy, có thể hủy diệt tường tộc,đây đối với tộc trưởng Cổ Đức mà nói hắn vô luận như thế nào cũng không hi vọng thấy qua.

[4] phát triển, làm rạn rỡ truyền thống

"Thất Thất, nếu như…ta là nói nếu như Đằng Nguyên trưởng lão thật sự sử dụng nha phiến hơn nữa bịnghiện, nên làm cái gì bây giờ?"

Minh Nguyệt Thịnh nhướng mày, hắn không cónghĩ đến trên thế giới vẫn còn có thứ độc dược như vậy, có thể hủy diệt một quốc gia. Nếu là nha phiến bị người khác cố tình sản xuất ralượng lớn, đây chẳng phải là vôcùng hỏng bét? Minh Nguyệt Thịnh không hoài nghi chút nàolời nói của Phượng Thất Thất... thậm chí hắn cảm thấy được lời nói của Phượng Thất Thất sự thật cólẽ so với lời nàng nói Cònmuốntàn khốc hơn

" Cưỡng ép cai nghiện! Nếu như không muốn chết, chỉ có thể cưỡng ép cai nghiện."

"Tốt! Ta sẽ cho người xuống đi điều tra, nếu nhưĐằng Nguyên trưởng lão thật sự bị nghiện, đến lúc đóphiền toái Vương Phi ngài hỗ trợ!" Cổ Đức đối với việc hiểu rõ nha phiến có giới hạn nên mới nói với Phượng Thất Thất nói những thứ này,hiện tại quan hệ đều vìlợi ích Tường tộc, Cổ Đức phải để ở trong lòng. Huống chi Đằng Nguyên trưởng lão là lão nhân của Tường tộc, vô luận như thế nào Cổ Đức cũng sẽ không vì Đằng Nguyên trưởng lão đã bị nghiện mà không đi giúp hắn.

Cổ Đức vừa mới chuẩn bị đi gặp Đằng Nguyên trưởng lão, Tấn Mặc vội vã mà lao đến, "Không xong! Cổ tiểu thư mất tích!"

Vừa nghe ái nữ của mình mất tích, lập tức Cổ Đức không đúng chừng mực, hắn bước nhanh đến phía trước nắm cổ áo của Tấn Mặc, hai mắt tàn bạo mà theo dõi hắn, "Chuyện gì xảy ra? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Con gái của ta đi đâu vậy?"

"Ta không biết, ta chỉ thấy được một tờ… tờ giấy."

Cổ Đức buông tay, nhận lấy tờ giấy từ trong tay Tấn Mặc, giấytrắng mực đen chỉ có một câu nói, "Không cho Phượng Kiêu giải cổ (độc),nếu không con gái của ngươinhất định phải chết."

Cổ Quân Uyển bị bắt cóc, đây đối với Cổ Đức mà nói chính là tình thiên phích lịch [5]. Bách Điểu Sơn là địa bàn Tường tộc, ở trên địa bàn Tường tộc, lại có người bắt cóc nữ nhi của hắn-người đứng đầu Tường tộc, làm cho Cổ Đức như thế nào không kinh ngạc.

[5] Tình thiên phích lịch: Sấm sét giữa trờiquang

Đang nhìn chữ ở phía sau tờ giấy, Phượng ThấtThất lập tức liền đoán được thân phận của đối phương, "Đây là bút ký của Long Trạch Cảnh Thiên!"

"Làm sao ngươi biết?" Minh NguyệtThịnh không hiểu hỏi. Long Trạch Cảnh Thiên sau khi ở Tây kỳchiến bại liền vô ảnh vô tung [6] mà biến mất, Minh Nguyệt Thịnh từng phái nhiều người tra tìmtung tích Long Trạch Cảnh Thiên nhưng mỗi lần chỉ bắt được dấu vết sau khi hắn đào thoát.

[6] Vô ảnh vô tung: bặt vô âm tính, không có tin tức

"Chữ của hắn ta biết, hắn từng viết cho ta \*. Chẳng qua là không nghĩ tới hắn lại trốn được tới Nam Phượng quốc, còn núp ở Bách Điểu Sơn!

(\*Cái này chắc ai cũng biết rồi nhỉ)

Tờ giấy trên ý tứ rất rõ ràng, phải nhớ muốn mạng sống của Cổ Quân Uyển thì phải buông tha việc giải cổ (độc) cho PhượngKiêu. Chỉ có Long Trạch Cảnh Thiên mới cùng Phượng Thương có cừu hận lớn như vậy, bất quá Long Trạch Cảnh Thiên và Tháp Cát Cổ Lệ có thể hay không cũng trốn ở chỗ này?

…………………………….

Trong huyệt động Bách Điểu Sơn có một chỗ bí ẩn , Tháp Cát Cổ Lệ đang vẻ mặt tức giận mà nhìn. "Không phải nói tốt lắm chỉ bắt cóc PhượngKiêu đấy sao? Tại sao ngươi muốn bắt nàng ta tới đây? Bắt nàng ta có ích lợi gì?"

Thì ra là, hôm nay Tháp Cát Cổ Lệ vào trại, vốnlàtìm được Phượng Kiêu đang ngủ muốn tính toán đem tên nhóc ôm đi, lúc này Cổ QuânQyển chuyển sang đây xem hài tử vừa lúc đụng chính diện Tháp Cát Cổ Lệ.

Nếu không phải có người đi theo phía sau đánh ngất xỉu Cổ Quân Qyển, hôm nay bọn họ rất có thể vừa vặn bị bắt lại.

Chẳng qua là, Tháp Cát Cổ Lệ đối với người đi theo phía sau không có mang theo Phượng Kiêu liền có chút bất mãn. Vốn là nàng có thể mang Phượng Kiêu đi, nhưng là người đó ... không ... nguyện ý đối với một hài tử vô tội mà động thủ, sau lại vì thời gian cấp bách có người tới đây, Tháp Cát Cổ Lệ mới bỏ qua ý niệm bắt cóc Phượng Kiêu trong đầu.

"Cổ Lệ, nếu như ngươi không muốn PhượngThương oán hận ngươi, cũng đừng có đụng hài tử của hắn." Độ Nhất không tán thành ý nghĩ của Tháp Cát Cổ Lệ và Long Trạch Cảnh Thiên, Phượng Kiêu chỉ là đứa bé cái gì cũng đều không hiểu, coi như là có ân oán cũng không thể khi dễ một hài tử..

Bất quá, chuyện tình hôm nay Long Trạch CảnhThiên là đứng ở bên Tháp Cát Cổ Lệ. Tháp Cát Cổ Lệ một mình đi vào trại Tường tộc, hoàn hảo có hắn đi theo ở phía sau. Chẳng qua hắn vốn là muốn ôm hài tửđi, cuối cùng lại bị một người ngăn trở. Nếu khôngphải Tấn Mặc tới đây, hắn nhất định sẽ kiên trìmang Phượng Kiêu đi, mà không phải qua loa như vậy.

"Không dùng được biện pháp gì, chỉ cần đạt tới mụcđích của các ngươi không thành! Hiệntại Cổ Quân Uyển ở trong tay chúng ta, Cổ Đức chỉ có một nữ nhi bảo bối như vậy, hắn nhất định bất kể như thế nào cũng sẽ cứu nữnhi."

Độ Nhất còn muốn khuyên mình cùng hai người nàyhợp tác, nhưng là đang nhìn đến nét mặt của bọn họ trong lòng hắn có chút thất vọng. Mặc dù hắn cũng chán ghét Phượng Thương, ít nhất hắn hả lòng hả dạ mànghĩ sự tình, giấc mộng này cuối cùng là hủy ở trong tay Phượng Thương, nhưng là hắn sẽ không bởi vì cừu hận với Phượng Thương mà đem tâm tư rơi trên người một hài tử vô tội. Như vậy, cũng không phải là hànhđộng của nam nhân!

" Bây giờ chúng ta nên làm cái gì? Vạnnhất Cổ Đức lục soát núi, chúng ta trốn đến nơi đâu? Nơi này dù sao cũng là địa bàn của bọn họ!" Tháp Cát Cổ Lệ không để ýgì hết, xem ra thái độ của nàng giống như một ngốc tử có một số việc ngươi cho dù giải thích một vạn lần, hắn cũng hiểu không được đây chính là cái gọi là sự khác nhau.

Tháp Cát Cổ Lệ nói lên vấn đề, chính là điều Long Trạch Cảnh Thiên suy nghĩ . Bắt cóc Cổ Quân Uyển, Cổ Đức nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Không có ai có thể so sánh với việc quen thuộc Bách Điểu Sơn hơn người củaTường tộc rồi, vạn nhấtbọn họ phong toả núi tới lục soát , ba người bọn họ nhất định là không sánh bằng người đã sinh ra và lớn lên ở Tường tộc . Nói không chừng chỉ hai ngày đã bị tìm được rồi!

"Nếu không hoặc là không làm, hoặc là giết nàng! Nếu không mang theo nàng, tránh né sẽ có bất tiện."

Lúc Tháp Cát Cổ Lệ nói lời này, vừa lúc Cổ QuânUyển tỉnh lại, nàng mở mắt ra thấy hoàn cảnh trước mắt, vẻ mặt có chút hoang mang. Chỉ khi thời điểm thấy bộ mặt khác của Tháp Cát Cổ Lệ, CổQuân Uyển mới hiểu được, mình bây giờ là bị bắt cóc.

"Các ngươi là ai?" Cổ Quân Uyển cũng không ravẻ bối rối , mặc dù đang nghe thấy Tháp Cát Cổ Lệ nói muốn giết của nàng , nàng cũngkhông có chút vẻ nào bối rối . Đối phương ba người, rõ ràng kẻ địch nhiều taít, lúc này tĩnh táo cùng lý trí, mới là biện pháp ứng đối tốt nhất.

"Chúng ta? Ha hả, ngươi không cần thiếtbiết chúng ta là người nào, bởi vì không bao lâu nữa, ngươi sẽ biến thành một người chết."Tháp Cát Cổ Lệ cười đi tới trước mặt Cổ Quân Uyển, chủy thủ trong tay tạo ra dấuvết ở trên gương mặt Cổ Quân Uyển.

## 147. Chương 154 : Yêu Là Phải Chiếm Giữ (thượng)

Cổ Quân Uyển không phải là tiểu cô nương, cũng không bị hành động của Tháp Cát Cổ Lệ làm sợ, nàng trải qua quá nhiều sóng gió, chẳng qua là trong chốc lát liền đoán được tình cảnh của mình bây giờ. Ba người trong này, nàngbiết Long Trạch Cảnh Thiên, thời điểm Nam Phượng quốc tấn công Tây kỳ quốc, nàng từ xa đãgặp được Long Trạch Cảnh Thiên .

Hiện tại, Long Trạch Cảnh Thiên xuất hiện ởBáchĐiểu Sơn, điều này làm cho Cổ Quân Uyển vô cùng bất ngờ. Nhìn lại Tháp Cát Cổ Lệ, Cổ QuânUyển theo lệnh vua ở Bắc Chu quốc truy nã Tháp Cát Cổ Lệ ở trong bức họa, không nghĩ tới bọn họ lại thông đồng lại với nhau, đúng là ngưu tầm ngưu mã tầm mã!\*

[BN: có nghĩa là Trâu tìm trâu ngựa tìm ngựanói trắng ra là dòng nào giống đó đều xấu xa như nhau =))]

"Các ngươi muốn giết ta?" Cổ QuânUyển lạnh lùng cười một tiếng.

"Nơi này là Bách Điểu Sơn là địa bàn của Tường tộc, các ngươi giết ta cũng sẽ không có kếtquả tốt! Cha ta sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi ! Nói không chừng hiện tại cha ta đã biết ta bị bắt cóc, cả Tường tộc mọi người đều bắt đầu điều động đi tìm ta. Chẳng bao lâu, bọn họ là có thể tìm được ta cũng sẽ tìm được các ngươi!"

Cổ Quân Uyển nói, làm cho Long Trạch Cảnh Thiênlo lắng .

Hắn không muốn chết, Cổ Quân Uyển nói rất đúng mặc dù giết nàng cũng sẽ không có kết quả gì tốt, ngược lại sẽ chọc giận Cổ Đức phiền toái mang đến cho bọn hắn càng lớn hơn nữa. Nhưng là Cổ Quân Uyển là một người sống, muốn đem nàng giấu đi tựa hồ rất khó. Rốt cuộc nên làm thế nào chophải đây?

"Vừa tới lúc, ta thấy được bên núi săn thú có lưu lại một động sâu, chúng ta đem nàng ném vào đắp lá cây ở trên người nàng, ném thêm một ít thi thể động vật vào, dùng mùi thúi rữa che dấu, nói như vậy sẽ khôngai phát hiện ra nàng."

Người nói chuyện là Độ Nhất, hắn từng dùng chiêu này với chính mình đối phó với đám đệ tử xung đột, dường như hiệu quả không tệ, chờ thời điểm người nọ bị phát hiện, đã chết khát lâu rồi không ai phát hiện chuyện này là hắn làm.

Phương pháp xử lí của Độ Nhất, làm cho Cổ Quân Uyển kinh hãi người nam nhân này thật là sắc bén, biện pháp như thế cũng có thể nghĩ ra được. Mùi thịt thối chẳng những sẽ làm cho người đi kiểm tra bỏ qua ýniệm trong đầu, còn có thể đưa mãnh thú tới. Hắn làm như vậy, đơn giản chính là vì trì hoãn thời gian của bọn họ, làm cho nàng chết ở trong huyệt động.

"Cái biện pháp này không tệ! Cứ làm nhưthế!" Long Trạch Cảnh Thiên rất nhanh hiểu ý tứ trong giọng nói của Độ Nhất, hắn để Tháp Cát Cổ Lệ đi ngăn miệng của Cổ Quân Uyển . Cổ Quân Uyển muốn giãydụa, nhưng bất đắc dĩ tay chân đều bị trói, căn bản là không thể gắng sức với Tháp Cát Cổ Lệ được.

Cổ Quân Uyển bị vải bông nhét vào miệng khôngcókhả năng chống trả, ngược lại yên ổn mà co rúc ở một bên, nàng đem hai tay che ở phía sau thân thể, trong lòng lặng lẽ đọc Cổ Ngữ, một con sâu nhỏ từ đầu ngón tay của nàng xông ra, rơi trên mặt đất cùng cỏ xanh hòa hoà lại một chỗ, không nhìn kỹ căn bản là không phát hiện ra.

"Chúng ta đi!" Độ Nhất đi lên trước đem Cổ Quân Uyển khiêng lên trên lưng, đeo nàng ra khỏi sơn động. Ba người không lâu sau đó đi tìm động săn thú, Độ Nhất điểm huyệt Cổ Quân Uyển, lại đem đồ đút trong miệng ném xuống, Tháp Cát Cổ Lệ chém rất nhiều nhánh cây xanh ném vào.

Tầng tầng lớp lớp lá cây che chắn ở trên người Cổ Quân Uyển, Độ Nhất ném mấy con thỏ chết vào, mùi mục nátkhông đầy một lát liền phát đi ra ngoài. Làm tốt những thứ này, Độ Nhất kiểm tra lần cuối cùng lúc này mới phủitro bụi trên tay, đi theo Long Trạch Cảnh Thiên rời đi.

Khốn kiếp! Cổ Quân Uyển ngửi được mùi thối liền cómột trận nôn mửa. Hiện tạinàng có chút hối hận, khi còn bé không có đi theo Cổ Đức học cổ thuật, nếu khôngđối phó ba người này quả thực chính là một bữa ăn sáng, giờ đâu phải trở nên chật vật như vậy.

Cổ Đức vốn thả hai con sâu độc ở trên người Cổ Quân Uyển, để nàng tự vệ khi ở trong hoàng cung Phượngquốc, chẳng qua là sau khi Nguyệt Thịnh lên ngôi, Cổ Quân Uyển cảm thấy khôngcần, đem sâu độc trả lại cho Cổ Đức

Mới vừa rồi nàng thả sâu độc ra, là con sâu Cổ Quân Uyển nuôi từ nhỏ , chỉ tiếc là nàng bình thường lười huấn luyện, sâu độc kia chẳng qua là ấu trùng nho nhỏ , không có lực công kích quá lớn cũng không thể bảo vệ nàng.

Hiện tại Cổ Quân Uyển duy nhất kỳ vọng, chính là sâu độc của nàng có thể trở về Tường tộc dẫn người tới cứu nàng.

Bất quá chuyện này, Cổ Quân Uyển cũng không quáchắc chắn có hay không có thể thành công, dù sao nơi này cách quá xa Tường tộc, sâu độc của nàng quá nhỏ, có hay không năng lực trở về còn rất khó nói. Hơn nữa trong rừng có rất nhiều chim chóc, sâu lại là kẻ địch của bọn chúng, mặc dù chim đối với sâu độc cũng rất sợ hãi, nhưng sâu độc quá nhỏ, không có lực sát thương vạn nhất bị mấy con chim lớn ăn hết, nàng thật có thể gọi trời trời không biết, gọi đất đất chẳng thưa

Cổ Quân Uyển một mình nằm ở trong động sâu hôi thối, không thể nhúc nhích bên cạnh là mùi máu tanh toả ra của con thỏ chết, nàngkhông biết rõ duy trì được bao lâu loại máu tanh này sẽ biến thành một loại mùihôi, có sức hấp dẫn với đám rắn. Nếu như vậy, nàng vẫn không ly khai khỏi nơi này,chỉ sợ là bị chôn vùi ở nơi đây thật rồi.

Tường tộc…

Chuyện Cổ Quân Uyển mất tích chuyện không đầy một phút liền truyền khắp cả tộc, các dânchúng tụ tập ở trong sân rộng.

Lúc này sắc trời đã dần dần tối đi, nam nữ già trẻ cầm cây đuốc trong tay, chuẩn bị đi tìm Cổ Quân Uyển. Nữ nhi Tộc trưởng mất tích, hơn nữachính mình còn bị bắt cóc ngay tại Tường tộc, đây đối với người Tường tộc mà nói tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ .

"Tộc trưởng, yên tâm đi! Chúng ta nhất định sẽ đemĐại tiểu thư trở về !"

Cuối cùng, mấy ông già ở lại trong nhà chiếu cố hài tử, thanh nhiên trai tráng mỗi mười người một tổgiơ cây đuốc lên núi tìm kiếm Cổ Quân Uyển. Phượng Thất Thất muốnchiếu cố Phượng Kiêu cho nên lưu lại, Phượng Thương mang theo những người khácgia nhập vào đội ngũ tìm Cổ Quân Uyển.

"Đại tiểu thư, ngươi ở chỗ a? !""Đại tiểu thư!"

Từng chuỗi bó đuốc dài, phối hợp với tiếng gọi ầm ỉ của mọingười quanh quẩn ở trong rừng rậm.

Bị Thị độ nhất nhét vào trong động sâu Cổ Quân Uyển mơ hồ nghe được tên của mình, vừa định trả lời nhưng không cách nào lên tiếng,muốn ngồi dậy lại bịđiểm huyệt. Lúc này, Cổ Quân Uyển chuyển cái gì đều không làm được, chỉ có thể lo lắng suông thôi.

"Đại tiểu thư! Đại tiểu thư!"

Mọi người ở trong núi rừng cẩn thận mà tìm kiếm, không bỏ qua một chỗ, bao gồm đào động săn thú cũng không có bỏ qua Nghe thanh âm càng ngày càng gần, Cổ Quân Uyển trong lòng vô cùng kích động, hận không được lớn tiếng la "Ta ở chỗ này" , nhưng là nàng căn bản là không thể động đậy.

Cây đuốc tụ tập ở chỗ của Cổ Quân Uyển, có ngườiđi đến bên trong chiếu vào, mấy người đầu bu lại. Mọi người nhìn một lát, chỉ thấymột chút lá cây cùng bóng mờ, còn nghe thấy được mùi rửa nát."Không có ai!" Cóngười lắc đầu.

Nghe lời này, Cổ Quân Uyển chuyển nóng nảy. Taở chỗ này a! Ta liền ở chỗ này a! Cổ Quân Uyển sốtruột vô cùng, lại chỉ có thể cảm giác được ánh lửa dần biến mất, xung quanh lại trở nên hoàn toàn yêntĩnh.

Khốn kiếp! Cổ Quân Uyển hiện tại hận chết bọnLong Trạch Cảnh Thiên, ba người này như vậy mà giấu nàng ở Bách Điểu Sơn, nhất định sẽ bất lợi đối với Phượng Thương cùng Phượng Thất Thất, hiện tại nàngbị vây ở chỗ này căn bản không có biện pháp đi ra ngoài mật báo. Hi vọng con sâu nhỏ có thể trở về!

Một đêm rất nhanh qua đi, người tường tộc tìm suốt cả đêm cũng không tìm được Cổ Quân Uyển. Sau khi trời sáng, mọi người trở lại tườngtộc quảng trường, CổĐức sau khi nghe được tin tức này thiếu chút nữa không đứng vững, Minh Nguyệt Thịnh vừa lúc từ phíasau đỡ lấy.

Vừa nghĩ tới nữ nhi duy nhất của mình bị bắt cóc tung tích không rõ,Cổ Đức trong lòng sốt ruột tròng mắt hiện đầy tơ máu. Hắn chưa từng kinh hoảng quáđộ như vậy, mặc dù Cổ Quân Uyển từng bị làm con tin gả vào tronghoàng cung, hắn cũng không lo lắng quánhư vậy.

"Cổ Đức thúc thúc người đi nghỉ ngơi trước, chúng ta sẽ đi tìm thêm một lần. Hiện tại trời đã sáng, tìm rađược càng thêm dễ dàng, tin tưởng không chừng được bao lâu chúng ta có thể tìm được Tiểu Uyển ." Nhìn thấu mỏi mệt trong mắt Cổ Đức Minh Nguyệt Thịnh vịn Cổ Đức an ủi.

Đối với ý tốt của Minh Nguyệt Thịnh, Cổ Đức trực tiếp cự tuyệt "Không được! Tiểu Uyển tìm không thấy, ta ngủ khôngyên. Ta lo lắng nó sẽ xảy ra chuyện, ta muốn cùng đi với các ngươi!"

Ánh mắt của Cổ Đức làm cho Minh Nguyệt Thịnh thậtsự không cách nào cự tuyệt. Cổ Quân Uyển khi còn tấm bé đã chịu tang Mẹ, Cổ Đức vừa làm cha vừa làm Mẹ, một tay đem Cổ Quân Uyển nuôi dưỡng lớn lên,đối vớinàng cho tới bây giờ cũng là nâng lên sợ té, ngậm trong miệng sợ tan . Hiện tại Cổ QuânUyển bị bắt cóc, Cổ đức như thế nào không lo lắng.

"Tộc trưởng, yên tâm đi! Chúng ta nhất định sẽ đemĐại tiểu thư tìm trở về , các người nói có đúng hay không a!" "Dạ! Tộc trưởng yên tâm đi!"

Trải qua cả đêm, tất cả mọi người không hề nghỉ ngơi, chẳng qua là vội vã ăn qua loa, công việc tìm kiếm lại lần nữa bắt đầu một vòng mới .

Bách Điểu Sơn rất lớn, tìm kiếm ở trên núi cầnthời gian ban ngày, Tấn Mặc đi theo người Tường tộc vào trong núi rừng. Mặc dù là mùa xuân, khí hậu không nóng nhưng là Tường tộc ở phía nam, Bách Điểu Sơn lại là khu rừng rậm rạp, mỗi lần đi một lúc không có ai không đổ mồ hôi ở sau lưng.

"Đại tiểu thư!" "TiểuUyển!"

Tiếng vang ở trong núi lớn vang lên, trong động sâu Cổ Quân Uyển kiên trì sau một đêm, miệng đắng lưỡi khô, vừa đói vừa khát lúc này đã không có khí lực như trước . Mặc dù nghe được những thứ âm thanh kia, nàng cũng không cách nào trả lời được .

Lại là một ngày xuống, trở lại như cũ mọi người không ai tìm được Cổ Quân Uyển lần này Cổ Đức nóng nảy,"Tại sao có thể như vậy? Tiểu Uyển không thấy, chẳng lẽ là bị Long Trạch Cảnh Thiên mang đi sao? Hắn rốt cuộc muốn làm cái gì?"

Đối với chuyện Cổ Quân Uyển bị bắt cóc, PhượngThương cùng Phượng Thất Thất rất đau lòng. cừu hận của Long Trạch Cảnh Thiên hẳn là bọn họ, hiển nhiên không hy vọng Phượng Kiêu được giải cổ. Hiện tại vìchuyện giải cổ, đem Cổ Quân Uyển liên lụy, làm cho trong lònghai người rất bất an.

Chỗ rừng sâu, tiểu đội của Tấn Mặc còn đang tìm kiếm Cổ Quân Uyển một ngày đi qua đã đến ban đêm, Tấn Mặc ở bên suối uống nước lau miệng. Tìm lâu như vậy,cũng không tìm được Cổ Quân Uyển chẳng lẽ là cóbỏ sót chỗ nào? Đang thời điểm tấn Mặc nghĩ cái vấnđề này, một con sâu màu xanh biếc nằm bò trên tay của hắn.

"Cô cô, cô cô. . . . . ." Tiểu côntrùng vô lực mà chớpđộng đôi cánh, phát ra thanh âm "Cô cô".

Tấn Mặc tiếp xúc con côn trùng , lúc trước thời điểm ở Bắc Chu quốc, Tấn Mặc vì nghiên cứu cổ, từng xin Cổ Quân Uyển thả ra sâu độc của nàng, bộ dáng cùng con sâu trước mắtnày giống nhau như đúc.

"Ngươi có phải hay không biết Cổ Quân Uyển ở nơinào?" Nhìn thấy con sâu, Tấn Mặc vô cùng kinh ngạc, vội vàng gọi những người khác đi theo.

"Này, hình như là sâu độc của Đại tiểu thư!"

"Đúng vậy! Là Đại tiểu thư !"

Tiểu côn trùng gục ở trong tay trái TấnMặc , bộ dáng nhìn vô cùng đáng thương.

"Cô cô ——" Tiểu côn trùng không phảilà người, sẽ không nói chuyện chỉ có thể phát ra âm thanh .

"Ngươi để ta đi cứu Tiểu Uyển?"

Sâu độc phẩy phẩy cánh từ trên không bay lên.

"Đi theo nó, nói không chừng chúng ta có thể tìmđược Đại tiểu thư!" Tấn Mặc đi theo con sâu nhỏ từ phía sau, nó dùng sức mà quạt cánh, bất đắc dĩ lực quá yếu, không đầy một lát liền ngã trên mặt đất.

" Sâu độc của Đại tiểu thư vẫn còn là ấu trùng, bay không được lâu như vậy. Nhất định là Đại tiểu thư gặp phiền toái, để cho sâu độc trở lại báo tin cho chúng ta!" Có người tiến nhặt được Tiểu côn trùng, không nghĩ tới Tiểu côn trùng vụt sáng cánh vẫn là rơi vào trên tay Tấn Mặc.

"Tấn Mặc công tử, xem ra sâu độc Đại tiểu thư tin tưởng ngươi ! Làm phiền ngài!"

Tấn Mặc gật đầu, nhẹ nhàng mà vuốt ve cánh nhỏ của sâu độc, "Ngươi đã bay không nổi, ngươi nói cho chúng ta biết phương hướng đi! đúng rồi ngươi kêu được chứ?"

"Cô cô. . . . . ." Sâu độc coi như là đồng ý, còn gật đầu.

Tấn Mặc phái một người trở về trại báo choTường tộc, còn lại là mình mang theo chín người khác đi theo sâu độc đi tìm Cổ Quân Uyển .

"Cô cô!" "Cô cô!"

Sâu độc không ngừng phát ra âm thanh, Tấn Mặcđám người đi theo thanh âm, xuyên thẳng qua rừng rậm, đi thẳng rất lâu, mới đi đến động sâu .

"Cô cô cô cô!" Đến nơi này, sâu độc gọi càng thêm lợi hại, thậm chí nhảy xuống từ trong tay Tấn Mặc nhảy xuống tới,rơi trên mặt đất sâu trực tiếp hướng vào trong mà động bò.

"Đại tiểu thư ở trong này!" Tấn Mặclập tức đã hiểu ýtứ sâu độc.

Lúc này, trời đã tối xuống có người đốt thêm chút lừa, còn có người mượn dây leo chung quanh, làm thành dây thừng bìnhthường .

"Ta đi xuống, các ngươi ở chỗ này chờta!" Tấn Mặc nắm dây leo, xuống trong động tìm kiếm.

"Ông ——" một đám dơi con thấy có người đi vào, lập tức bay ra ngoài. Máu tanh cùng mùi vị rửa nát đầy dẫy xộc vào mũi Tấn Mặc, làm trong lòng hắncả kinh. Dơi thích nhất máu tanh, những con dơi trong động làtới ăn cái gì , chẳng lẽ là máu của Cổ Quân Uyển? Nàng sẽ không phải có việc gì!

Tấn Mặc một tay đập vào bó đuốc, một tay mở nhánh lá cây bên trong.

"Tiểu Uyển? !" Đang nhìn đến cô gái nằm trên mặtđất , Tấn Mặc kêu lên."Đại tiểu thư ởchỗ này, chúng ta tìm được Đại tiểu thư rồi!"

Người ngoài cửa động nghe đã tìm được Cổ Quân Uyển rồikích động không thôi, Tấn Mặc kiểm tra Cổ Quân Uyển, phát hiệnnàng chẳng qua là bị điểm huyệt, lập tức giải khai huyệt đạo, lại đem vải bố nát vụn trong miệng nàng lấy ra

"Ngươi không sao chớ? Ta giúp ngươi xemmột chút!"

"Ta, ta không nhúc nhích được." CổQuân Uyển khókhăn nói, nàng đã giữ vững cái tư thế này một ngày một đêm rồi, huyết mạch trên người không lưu thông, căn bản là toàn bộ đều tê dại.

Tấn Mặc vội vàng cho Cổ Quân Uyển lưu thôngmáu, sau đó xoa nhẹ thật lâu Cổ Quân Uyển tứ chi mới hơi có chút cảm giác.

"Đừng động, để cho ta bế ngươi lên!"

Tấn Mặc đưa tay ở trên lưng Cổ Quân Uyển, sau đóđạp lên cây mây\*, lên đường mặt.

[Loài thực vật có thân cây mọc từng bụi mọc chằng chịch có tua xoăn lại]

"Đại tiểu thư, ngươi không có chuyện gì là tốt rồi!" "Đại tiểu thư!"

Những người khác vây quanh, giúp Tấn Mặc đem Cổ Quân Uyển để xuống. Tấn Mặc lần nữa cẩn thận kiểm tra choCổ Quân Uyển đem vết thương ngoài da trên người nàng băng bó kỹ, lại ngồi chồm hổm xuống xoa chân đã sớmcứng lại của nàng

"Như thế nào? Tại sao chân của ta hay là không cóbất kỳ tri giác?"

"Chẳng qua là máu không lưu thông, cho nên có chút phiền phức chúng ta đi về trước rồi hãy nói!"

Tấn Mặc là đại phu, Cổ Quân Uyển mặc dù cảm thấy hai chân có cái gì không đúng, hay làlựa chọn tin tưởng tấn Mặc.

Lập tức có người dùng nhánh cây cùng dây đằng mạn (dây leo) đan thành một cái ghế dựa đơn giản, Tấn Mặc ôm Cổ Quân Uyển chuyển tới, sau đó đoàn người vội vả chạy về trại. Đi được một nửa, đã có người tới tiếp ứng, Cổ Đức sau khi tìm được Cổ Quân Uyển, tự mình chạy tới, thấy Cổ Quân Uyển ngồitrên ghế làm Cổ Đức kích động không thôi.

"Trở lại là tốt rồi! Bình an là tốt rồi!"

Chờ trở về Tường tộc, Tấn Mặc thừa dịp lúc thờigian trống tìm Phượng Thất Thất đến "Sư muội, không xong rồi!"

"Tại sao?" Phượng Thất Thất có chút buồn bực, Cổ Quân Uyển trở lại vì sao không xong?"Sư huynh, chuyện gì xảy ra?"

"Cổ Quân Uyển bị điểm huyệt nhét vào trong động săn thú, mộtngày một đêm cũng không có hoạt động tứ chi của nàng máu không lưu động, có thể. . . . . ."

Tấn Mặc còn chưa nói hết, Phượng Thất Thất có thể hiểu sơ lược. Bất động một thời gian dài, máu không lưu thôngthần kinh bị đè lên dẫn đến hoại tử. Chẳng lẽ Cổ Quân Uyển gặp chuyện như vậy?

"Sư huynh, chúng ta đi xem một chút!"

Phượng Thất Thất đem Phượng Kiêu giao cho Tô Mi, đi theo Tấn Mặc vội vã chạy tới trong phòng Cổ Quân Uyển. Lúc này, CổQuân Uyển đang được tỳ nữ hầu hạ tắm rửa thay quần áo, đổi lại quần áo sạch nhưng hai chân của nàng cùng tay phải không có tri giác.

Thấy Phượng Thất Thất thì Cổ Quân Uyển có loại dự cảm bất tường. Nàng biết khả năng củaPhượng Thất Thất, hôm nay Phượng Thất Thất tới đây vẻ mặt còn nghiêm túc như vậy, chẳng lẽ là đã xảy ra chuyện gì? Nhìn lại Tấn Mặc vẻ mặt mặc dù không thay đổi, nhưng là ánh mắt không thích hợp (với vẻ mặt), Cổ Quân Uyển không phảikẻ ngốc, hai người bọn họ làthần y tiếng tăm lừng lẫy hai người tới đây, nhìn vẻ mặt này không giống là đến nóichuyện phiếm với nàng .

"Thất Thất, có phải tay chân của ta không tốt?" LúcPhượng Thất Thất kiểm tra cho Cổ Quân Uyển, Cổ Quân Uyển đột nhiên nói một câu làm cho Phượng Thất Thấtsửng sốt. Sau đó, Phượng Thất Thất nở nụ cười, "Không có chuyện gì, ta chỉ là tới xem một ngươi chút! cho dù có chuyện, ta cũng sẽ làm cho ngươi bình an!"

Phượng Thất Thất nói như thế, Cổ Quân Uyểnchuyển biết chân mình thật sự có vấn đề. Cổ Đức ở bên cạnh sau khi nghe Cổ Quân Uyển cùng Phượng Thất Thất nói chuyện phiếm cũng đến gần hỏi "Công chúa, ngươi có lời gì cứ việc nói thẳng Uyển Nhi của ta đã xảy ra chuyện gì?"

"Tộc trưởng bình tĩnh chớ nóng! Ta chỉlà không quáchắc chắn cho nên ta mang sư muội tới chẩn đoán cho chính xác một chút! Ngài yên tâm, có ta với sư muội ởđây Đại tiểu thư không có việc gì!"

Tấn Mặc nói như vậy, sắc mặt Cổ Đức chìm xuống ."Nói như vậy, chính là Uyển Nhi có việc?"

Phượng Thất Thất không nói chuyện, sau khi kiểmtra Cổ Quân Uyển rồi đứng lên.

"Thất Thất, ta có thể bước đi được rồi phải không? Tay phải cũng có thể động?" Cổ Quân Uyển có chút không chịu được khi phát hiện sự thật này, nhanh xuống nhưvậy nàng chẳng phải là biến thành một phế vật?

"Tiểu Uyển, ngươi đừng nghĩ chuyện này thành như vậy. Chân của ngươi cùng tay phải củangươi chẳng qua là tạm thời mất đi tri giác, tin tưởng ta ngươi sẽ giống như lúc trước kia đều khoẻ mạnh như nhau !"

"Thật? Ngươi không gạt ta?" Cổ QuânUyển không tin, từ khi nàng được Tấn Mặc cứu ra đến bây giờ, hai chân cùng tay phải một chút tri giác cũngkhông có, đây không phải là tàn phế thì là cái gì?

"Nếu như ngươi gạt ta, ta sẽ hận chếtngươi!"

"Tin tưởng chúng ta, ngươi không có việc gì." Thấy Cổ Quân Uyển như vậy,Tấn Mặc đứng ở trước mặt nàng, "Ngươi tốt hơn nên phối hợp trịliệu, như vậy mới có thể khôi phục khỏe mạnh. Ngươi ở trong sơnđộng, tư thế bất động quá lâu, cho nên trên người máu không lưu thông mới tạo thànhtình trạng như bây giờ. Chỉ cần châm cứu cộng thêm huấn luyện, không bao lâungươi sẽ khôi phục khỏe mạnh !"

Lời của Tấn Mặc làm cho Cổ Quân Uyển dần dầnbình tĩnh lại, nàng ngó chừng ánh mắt của Tấn Mặc, "Tấn Mặc, ngươi sẽ không gạtta?"

"Ta sẽ không lừa ngươi, ta cùng tiểu sưmuội hai người nhất định sẽ chữa trị thật tốt cho ngươi!"

An ủi Cổ Quân Uyển một lúc lâu, Phượng ThấtThất mới rời đi. Cổ Đức đi theo phía sau Phượng Thất Thất, hai người đi xa một lúc mới dừng lại , Phượng Thất Thấtcùng Cổ Đức giải thích nguyên nhân cho sự xuất hiện của loại tìnhhuống này.

"Thất Thất, ngươi nói mạch máu của bắpchân bị hoại tử, là có ý gì? Uyển Nhi rốt cuộc có bao nhiêu cơ hội khôi phục? Bao lâu mới có thể khôi phục?"

"Ít nhất phải nửa năm."

"Nửa năm? Tâm của Cổ Đức lập tức bị treo lên giữa không trung,"Ngươi nói nửa năm?"

"Tộc trưởng không tin y thuật của ta cùngtấn Mặc sư huynh ?"

"Ta. . . . . . Ta tin tưởng cácngươi." Cổ Đức không nghĩ tới chuyện có thể hỏng bét như vậy, nửa năm? Cổ Quân Uyển làm sao có thể tiếp nhận.

Trong lúc Cổ Đức biểu lộ lo lắng, Phượng Thất Thất vội vàng trấn an hắn,"Tộc trưởng, ta chỉ nói là một thời gian đại khái thôi chỉ cần Tiểu Uyển hảo hảo phối hợp, nhờ vàothuật châm cứu của sư huynh cùng xoa bóp của ta, có lẽ không lâu như vậy. Tiểu Uyển là một cô gái kiên cường nàng không có việc gì, ngài hãy tin tưởng ta!"

Lời của Phượng Thất Thất vô cùng thành khẩn, làm ối lo lắng của Cổ Đức dần dần lắng xuống . Hiện tại, người hắnhận nhất chính là Long Trạch Cảnh Thiên, hắn bắt cóc Cổ Quân Uyển lại còn làmhại nàng thành như vậy. "Đều do Long Trạch Cảnh Thiên! Ta nhất định phải tìm được hắn, rồi giết hắn!"

Cổ Đức tức giận như vậy, nằm trong dự đoán của Phượng Thất Thất, nữ nhi phát sinhchuyện như vậy, Cổ Đức làm sao tiếp nhận."Tộc trưởng, mọi người lục soát cảnúi cũng không tìm được Long Trạch Cảnh Thiên, chỉ có 2 trường hợp: một là Long Trạch Cảnh Thiên đi rồi, hai là có người đem hắn đi ẩn nấp."

"Ngươi nói là trong tộc của chúng ta có phản đồ?" CổĐức làm sao không hiểu ý tứ trong giọng nói Phượng Thất Thất, nhưng là nói Tường tộc có phản đồ, giúp Long Trạch Cảnh Thiên, điểm này Cổ Đức làm sao cũng không dám tin tưởng. Nhưng là sự thật bày ở trước mắt, làm cho hắn khôngthể không tin.

"Hừ! Rốt cuộc là ai lớn gan như vậy, làm ra chuyện tới như vậy?!" Cổ Đức mặc dù bình thường nhìn ôn hòa, nhưng liên quan đến đến nữ nhi duy nhất của hắn, lập tức tính tình khác đi."Tra! Nhất định phải tra!"

"Tộc trưởng, ta có đề nghị không biết ngài cảm thấy như thếnào." Phượng Thất Thất ở bên cạnh Cổ Đức nhỏ giọng nói ý nghĩ của mình, Cổ Đức vừa nghe gậtđầu lia lịa, "Đúng, ngươi nói rất đúng! Nếu mục tiêu của bọn họ là ngươi cùng nhiếp chính Vương làm như vậy quảthật có thể, chẳng qua là ta lo lắng Long Trạch Cảnh Thiên là một kẻ điên, sẽ thương tổn các ngươi…còn cótiểu hài tử."

Thủ đoạn dẫn rắn ra khỏi hang của Phượng Thất Thất dụ Long TrạchCảnh Thiên tới đây, mục đích đơn giản là trả thù nàng cùng Phượng Thương. Đã như vậy, bọn họ nhất định sẽ tìm một thời cơ thoả đáng, Phượng Thất Thất cùng Phượng Thương mớilà mục tiêu của Long Trạch Cảnh Thiên, để cho bọn họ làm mồi dụ dẫn những thứ núptrong bóng tối ra ngoài sao?

Cổ Quân Uyển được tìm về thuận lợi, làm cho Tường tộc nhân đều thở phào nhẹ nhỏm. Tấn Mặc cùng Phượng ThấtThất vì Cổ Quân Uyển thương lượng biện pháp trị liệu, lấy châm cứucủa Tấn Mặc làm chủ, Phượng Thất Thất xoa bóp làm phụ, Cổ Quân Uyển tâm tình cũng bình phụclại, không bao lâu sẽ lại kiên cường như trước, bắt đầu phối hợp trị liệu của Tấn Mặc .

Tìm kiếm Cổ Quân Uyển làm trì hoãn thời gian, Phượng Thất Thất cùng PhượngThương ngày thứ hai phải đi tới đỉnh núi của Bách Điểu Sơn, A Trát cùng Minh Nguyệt Thịnh đã sớm chờ chực ở nơi này.

Lúc trước thời điểm A Trát làm mẫu, Phượng Thất Thất tìm ramột chút gì đó từ trong chú ngữ của Đằng Nguyên trưởng lão , ý định hôm nay thí nghiệm.

"Để cho ta làm a!" A Trátnghe sau khi nghe ý nghĩcủa Phượng Thất Thất, chủ động đứng ra phối hợp với Phượng Thất Thất, "Ta qua rất nhiềulần, trước hết để cho ta tới thử một chút như vậy tỷ lệ thành công cũng sẽcao hơn rất nhiều!"

A Trát đề nghị, Phượng Thương trực tiếplắc đầu cự tuyệt, Phượng Thất Thất chẳng qua là muốn thử nghiệm nàng có thể hay không cần nghiên cứu thêm chú ngữ được niệm trong miệng của Đằng Nguyên trưởng lão, vạn nhất không phải A Trát dẫm ở trên than củi nung đỏ, hai chân chẳng phải là phế đi? Chuyện như vậy, không thể để cho người thay thế làm phiền.

"Hay là ta làm!" Phượng Thương đứng ra, lời của hắn làm cho A Trát nhướng mày,"Nhiếp chính Vương không tin ta?"

"Không phải! Ta chỉ là sợ ngươi có cái gì sơ xuất, dùsao Khanh Khanh cũng không có cái gì nắm chắc."

"Kia, các ngươi là xem ta làm bằng hữu sao?" A Trát lại càngkhông vui, "Ta bì thô nhục hậu (da dầy thịt khô) coi như là có cái gì cũng rất mau khôi phục. Nếu thương thế của ngươi ở dưới chân,cửa thứ ba là Hạ Long Đàm, làm sao ngươi xuống nước? Chẳng lẽ ngươi không muốn giảicổ cho Tiểu thế tử sao?"

"Muốn! Ta so với bất luận kẻ nào cũng muốngiải cổ cho kiêu Nhi, đối với ngươi, cũng không muốn để cho bất luận kẻ nào bởi vì chuyện của chúng ta mà bị thương."

Chuyện của Cổ Quân Uyển, Phượng Thất Thất đãnói cho Phượng Thương vừa nghĩ tới cô gái từng vui vẻ kia có thể sẽ tàn phế, Phượng Thương tựu đối với đám người của Long Trạch Cảnh Thiên hận đến nghiến răng nghiến lợi. Vô luận bọn họ có ân oán gì cũng khôngđược tổn hại tới người vô tội! Nếu có người bởi vìchuyện giải cổ của Phượng Kiêu mà bị thương, Phượng Thương trong lòng như thế nàokhông đau lòng.

A Trát còn muốn kiên trì thì bị Minh Nguyệt Thịnh ngăn cản, "A Trát biểu ca, PhượngThương nếu quyếtđịnh như vậy, chúng ta hẳn là nên ủng hộ. Ta tin tưởng năng lực của Thất Thấtbọn họ phối hợp, có lẽ sẽ không gặp chuyện không may!"

Minh Nguyệt Thịnh trong lòng cũng không yên,Phượng Thất Thất mặc dù biết thần ngữ, có thể hiểu chú ngữ của Đằng Nguyên trưởng lão, nhưng trước mắt dù sao cũng là than củi cháy nóng , thân thể là huyết nhục (máu thịt) của người , vạn nhất có cái gì sơ xuất cặp chân kia có thể bị phế bỏ

Nếu không phải Phượng Thương ngăn trở, hắn cũngnguyện ý đi thử, chẳng qua là Minh Nguyệt Thịnh biết chuyện của Cổ Quân Uyển cho đây đối với vợ chồng họ tạo thành một chút áp lực, nếu chân của A Trát bị thương, bọn họnhất định sẽ đau lòng .

Phượng Thất Thất cũng ủng hộ quyết định của Phượng Thương, bọn hắn lần này đến đây, chẳng qua là vì giải cổ cho Phượng Kiêu, không nghĩ tới bọn Long Trạch Cảnh Thiên cũng đi theo tới đây, còn liên luỵ tới Cổ Quân Uyển. Mặc dù hai chân Cổ Quân Uyển có thể trị tốt, bất quá là thời gian sẽ rất lâu, mà dù sao cũng không phải là một chuyện dễ dàng, nàng cũng không muốn có người bởi vì chuyện của bọn họ mà lại bị thương nữa.

"Thương, nhìn đồng tử\*(sợi dây có treo một cái vòng tròn bằng đồng) trong tay ta." Phượng Thất Thất cùngPhượng Thương nhìn nhau, cùng với Đằng Nguyên trưởng lão bất đồng, Phượng Thất Thất trong tay cóthêm một dây đồng tử. Chỉ thấy, Phượng Thất Thất miệng hé mở, Phượng Thương ánh mắt ngó chừngđồng tử, không đầy một lát ánh mắt tựu trở nên vắng lạnh .

"Chú ngữ" của Phượng Thất Thất, bất quá là một loại thôi miên, lực lượng ám thị\*(là điểu khiển suy nghĩvà hành động của người khác bằng thuật tâm lý) tinh thần là vô cùng , chỉ dùng để Phượng Thương bước vào trạng thái đóng băng, hắn cũng sẽ không cảm giác được bất kỳ nhiệt độ nào.

"Đi đi!" Phượng Thất Thất nhẹ nói,Phượng Thương xoay người, một cước giẫm vào trong lửa.

Xuất phát từ an toàn, trên chân Phượng Thươngmang một đôi băng tằm ti dưới dạng vớ, băng tằm ti cách nhiệt, mặc dù dẫm ở trên lửa cũng chỉ cảm giácđược ấm áp sẽ không phỏng chân có tầng này bảo đảm, lại có chú ngữ của Phượng Thất Thất , hai phương diệnđều bảo đảm tăng lên, không đầy một lát Phượng Thương sẽ qua được than lửa.

"Như thế nào?" Chờ sau khi giải trừthôi miên, Phượng Thất Thất vội vàng kiểm tra chân của Phượng Thương. Không có bị xốp chân, cũng không có bị thương!

"Ta không có cảm giác." Phượng Thươnglắc đầu, "Có phải hay không băng tằm ti có vấn đề? Có muốn ta chân trần thử một chút không?"

"Tốt!" Phượng Thất Thất gật đầu, lại một lần nữa đối với Phượng Thương tiến hành thôi miên.

Lần này, tim Phượng Thất Thất bị nâng lên trênhọng, không có băng tằm ti bảo vệ Phượng Thương cóthể băng qua biển lửa này không?Mặc dù ở kiếp trước nàng cũng từng dùng phương pháp thôi miên xử lí rất nhiều chuyện, nhưng là lần này nàng vô cùng lo lắng, dù sao dưới chân Phượng Thương giẫm phải đều là than củi đang cháy mạnh mẽ, vạn nhất. . . . . .

Không đợi lo lắng của Phượng Thất Thất kếtthúc, Phượng Thương lần nữa thuận lợi mà đi qua biển lửa. Không có vạn nhất, hết thảy thuận lợi ——

"Công chúa, ngươi thật là lợi hại!" A Trát ở bên cạnh thấy vậy trợnmắt hốc mồm, chú ngữ chỉ có trưởng lão mới có thể làm được, Phượng Thất Thất vì sao chỉ xem qua một lần tựu có thể học xong?"Công chúa, ngươi xácđịnhkhông phải người của Tường tộc chúng ta?"

Lời của A Trát….làm cho Phượng Thất Thất khẽmỉm cười, "Hảo hán A Trát, ta đúng là người Bắc Chu,đối với Tường tộc không hề quan hệ!”

Phượng Thất Thất nói như vậy, A Trát chỉ có thể luôn miệng than thở, "Công chúa thậtlà một thiên tài!"

Tin tức Phượng Thương có thể thông qua biển lửa không đầy một lát liền truyền khắp cả Tường tộc, nghenói đây là công lao của Phượng Thất Thất, sau khi nàng phá giải được chú ngữ “xuống biển lửa” Đằng Nguyên trưởng lão thất kinh. Tại sao có thể như vậy? Hắn chẳng qua là biểu diễn một lần, vì sao Phượng Thất Thất cóthể học xong?

"Quả nhiên khó đối phó!" Đằng Nguyên trưởng lãođồng thời giật mình,thanh âm âm dương quái khí (quái gở, không giống bình thường) của Tháp Cát Cổ Lệ truyền tới, "Không nghĩ tới Phượng Thất Thất thật đúng là cókhả năng! Đằng Nguyên trưởng lão, ngươi sẽ thay đổi chủ ý sau!"

Nghe Tháp Cát Cổ Lệ nhắc tới Phượng ThấtThất,Đằng Nguyên trưởng lão không khỏi nhớ tới lời Phượng Thất Thất nói lúctrước. Thần tiên cao biết làm cho người ta nghiện độc dược, hắn hiện tại đã trúngđộc.

"Đằng Nguyên trưởng lão, Đằng Nguyên trưởng lão?" Thấy Đằng Nguyên trưởng lão không nói lời nào, ThápCát Cổ Lệ tiến lên, dùng móc tay trái đụng đụng hắn, "Ngươi không sao chớ!"

"Đại tiểu thư có phải bị các ngươi bắt cóc không ?"ĐằngNguyên trưởng lão

"Thế nào lại là chúng ta đây! Chúng ta sẽ không làm chuyện như vậy!" Tháp Cát CổLệ vội vàng phủ nhận, nhanh chóng tiến lên, đốt cho Đằng Nguyên trưởng lão một yên thuốc, "Chúng ta cho dù đối với Phượng Thương cùng Phượng Thất Thất bất mãn, cũng sẽkhông đối với Tường tộc là địch thủ trưởng lão phải tin tưởng thành ý của chúng ta!"

Đằng Nguyên trưởng lão vốn còn có hoài nghi,nhưng mùi vị thần tiên cao phát ra, hắn nhanh chóng ghé vào Yên thuốc, sau khi "Xoạch" hai cái ngoàimiệng, đem chuyện vừa rồi để lên trên chính tầng mây.

Thấy Đằng Nguyên trưởng lão như thế, Tháp Cát Cổ Lệ nhìn nhau cườimột tiếng. Xem ra, hắn đã sa vào bên trong thần tiên cao, không cách nào tự kềm chế saunày chỉ có thể mặc cho bọn họ định đoạt.

Rốt cục cũng đến ngày xuống biển lửa này. Lúc nhìn Phượng Thương lên núi đao sau, Tường tộc già trẻ lớn bé đối với nhiếp chính Vương Bắc Chu quốc này đề cao ấn tượng.Hắn là người ngoại tộc đầu tiên có thể lên núiđao tường tộc từ xưa sùng bái hảo hán, PhượngThương đã được cho là một nửa hảo hán

Hôm nay thời tiết nắng ráo sáng sủa, sáng sớm đã cóngười đem gỗ ra đốt, không đầy một lát trên trận khói dầy đặc cuồn cuộn, chờ sau khi khói tản đi, chỉ để lại từng cục than củi hồng đang cháy.

Đã sớm nghe nói Phượng Thương có thể "Xuống biển lửa" , hôm nay mọingười tới là muốn thấy kỳ tích . Quả nhiên, sau khi Phượng Thất Thất thôi miên, PhượngThương chân trần đi qua “biển lửa” dài 10 mét, khi chân Phượng Thương chạm xuống đất, tiếng hoan hô vang lên.

Đến đây các trưởng lão đối với lần quan sát này kinh ngạc không dứt, đặc biệt là Đằng Nguyên trưởng lão lỗ tai nghe thấy là một chuyện, tận mắt nhìn thấy lại là một chuyện. Phượng Thất Thất làm cho Đằng Nguyên trưởng lão quá khiếp sợ, làm cho hắn không nhịn được nhìn chằm chằm vào Phượng Thất Thất.

"Ngươi là như thế nào làm được? chú ngữ của chúng ta chưa bao giờ truyền ra ngoài!" Đằng Nguyên trưởng lão ngó chừng Phượng Thất Thất, hắn biết Phượng Thươngcó thể vượt qua kiểm tra là nhờ sự giúp đỡ của Phượng Thất Thất trong miệng nhắc đi nhắc lại những lời kia. Chẳng lẻ nàng họclén chú ngữ của bọn họ? Nhưng vì sao trong tay nàng sợi dây đồng tử , đối với chú ngữ của Tường tộc lại có chút ít bất đồng, đây làđiều hoang mang nhất của Đằng Nguyên trưởng lão.

"Trưởng lão muốn biết sao? Đây là độc môn bí thuật của Phượng gia chúng ta!" Từ trên mặt của Đằng Nguyên trưởng lão, Phượng Thất Thất thấy được sự suy bại cùng mất tinh thần, xem ra vịtrưởng lão này đãbị độc nghiện rất sâu."Xem ra trưởng lão không có nghe khuyến cáo của ta, vẫn luôn dựa vào thầntiên cao. Chẳng lẽ trưởng lão thật không sợ chết sao?"

Trong ánh mắt chăm chú của Phượng Thất Thất, làm cho trái tim ĐằngNguyên trưởng lão rút mạnh xuống. Mặc dù bọn Long Trạch Cảnh Thiên không thừa nhận việc bắt cóc CổQuân Uyển, nhưng từ đêm đó bọn họ vội vàng đi tới trong nhà hắn nhờ trợ giúp , hắn nên nhìn ra chuyện bẩn thỉu của bọnhọ, hung thủ bắt cóc Cổ Quân Uyển chính là ba người Long Trạch Cảnh Thiên.

Nếu như, chuyện hắn và ngoại nhân hợp tác bị phát hiện, nhất định sẽ bị Tường tộc nhân nhạo báng, nói khôngchừng có thể bị trục xuất khỏi Tường tộc, làm sao đây hắn ở chỗ này sinh sống cả đời, vạn nhất bởi vìba người kia mà bị đuổi khỏi Bách Điểu Sơn, sau này chẳng phải là đã chết cũng không cách nào “lá rụng về cội” hay sao?

Sắc mặt Đằng Nguyên trưởng lão cực kỳ khó coi, thanh âm cũng khàn khàn xuống, "Ngươi có biện pháp nào giải trừ độc nghiện của ta không?"

Đằng Nguyên trưởng lão nói như vậy, Phượng ThấtThất liền xác định nha phiến này đúng là có người cho hắn , nhưng là mục đích gì đây?

"Ta có thể giúp ngươi, chẳng qua là quá trình cai nghiện khá dài, rất nhiều người thường từng trải qua việc này không cókhả năng vượt qua chướng ngại. Mặc dù độc nghiện của trưởng lão không nghiêm trọng lắm, nhưng nếunhư tiếp tục như vậy, khó bảo toàn rằng cuối cùng ngươi sẽ không chết ở trên nhaphiến."

"Nha phiến? Thì ra là tên gọi của thần tiên cao."Đằng Nguyên trưởng lão cóchút do dự, trong giọng nói của Phượng Thất Thất đích thực hắn có thể nghe được. Gần đây ở trong tộc, cũng nghe đến rất nhiều về chuyện của Phượng Thương cùng Phượng ThấtThất tộc nhânđều đối với bọn họ đều thêm tán thưởng, Phượng Thất Thất sẽ không gạt người,cũng không cần thiết lừa gạt hắn.

Nhưng là, vừa nghĩ tới thần tiên cao làm cho hắn vui vẻ, Đằng Nguyên trưởng lão lại muốn ngáp một cái.

"Ngáp liên tục nước mắt dâng trào, trưởnglão ngươi bị lệ thuộc vào thần tiên cao rồi?" Phượng Thất Thất nhìn raĐằng Nguyên trưởng lão có chút không thích hợp, ngân châm trong tay chợt lóe vào huyệt thái dương của Đằng Nguyên trưởng.

"Ngươi, ngươi muốn làm gì?" Bị đau, Đằng Nguyên trưởng muốn nhổ ngân châm ra, lại bị Phượng ThấtThất ngăn cản.

"Cứu ngươi! Giúp ngươi ức chế độc nghiện! Trưởng lão không muốn bởi vì bị nha phiến khống chế, thân bất do kỷ, cuốicùng bán đứng mình sao!"

Phượng Thất Thất cũng không biết người nàochoĐằng Nguyên trưởng lão thần tiên cao, chẳng qua làmuốn dùng nha phiến để khống chế trưởng lão của Tường tộc, nhất định là có dụng tâm hiểm ác. Bất quálời của nàng đúng lúc va chạm vào chỗ nhạy cảm củaĐằng Nguyên trường lão,hắn hừ lạnh một tiếng rút ngân châm ném cho Phượng Thất Thất, "Không nêntự suy đoán người khác, ta ghét nhất người tự cho là đúng như vậy!”

Đằng Nguyên trưởng lão phất tay áo, nổi giận đùngđùng mà đi thật nhanh, thật giống như sau lưng cóngười đuổi theo hắn vậy, không đầy một lát đã không thấy tăm hơi bóng dáng.

Phượng Thất Thất cũng không biết người đưa choĐằng Nguyên trưởng lão thần tiên cao là Độ Nhất, chẳng qua là cảm thấy dùng nha phiến khiến khống chế Trưởnglão của Tường tộc, nhất định là có dụng tâm hiểm ác. Nhưng lời của nàng đúng lúc chạm vào chỗ nhạy cảm của Đằng Nguyên trưởng lão, lão hừ lạnh một tiếng,rút ngân châm ném cho Phượng Thất Thất, "Không nên suy đoán người khác bừa bãi, ta ghét nhất người tựcho là đúng như vậy !"

Đằng Nguyên trưởng lão phất tay áo, nổi giận đùngđùng bước đi thật nhanh, giống như sau lưng có ngườiđang đuổi lão, chỉ trong chốc lát đã không thấy tăm hơi bóng dáng.

Phượng Thương thuận lợi thông qua hai cửa ảinúiđao biển lửa, khiến cho người của Tường tộc hết sức kinh ngạc, đối với Nhiếp chính Vương Bắc Chu quốc này vô cùng sùng bái, lại tặng cho hắn danh hiệu hảohán( người đàn ôngdũng cảm), nếu Phượng Thương cóthể thông qua cửa thứ ba,tuyệt đối là anh hùng.

"Bốn ngày sau, vào Long Đàm! Nếu như Nhiếp chính Vương có thể thông qua cửa ải cuối cùng này, cổđộc trênngười Tiểu thế tử chúng ta nhất định sẽ giải trừ!" Thời điểm Cổ Đức công bố tin tức này ra, mọi người có mặt ở đó đều vỗ tay "Bộp bộp" cổ vũ Phượng Thương và Phượng Thất Thất. Những ngày chungđụng này, bọnhọ đã chấp nhận những người tới từ Bắc Chu này, đối với đám người Phượng Thương rất có hảo cảm, chân thành hi vọng Phượng Thương có thể thuận lợi thông qua cửa thứ ba.

Sau khi trở lại chỗ, Tấn Mặc cầm lấy mật thưcủa Nạp Lan Tín gửi đưa cho Phượng Thương, "Trong nhàcó chuyện."

"Có chuyện gì?" Một bên Hoàn Nhan Khang ngheđược, lập tức đến gần.

Phượng Thương sau khi nhìn mật thư xong, đưa cho Hoàn Nhan Khang, đến khi nhìn xong nộidung trên thư, Hoàn Nhan Khang kêu lên."Hoàn Nhan Hồng thậtđúng là không biết xấu hổ, tro tàn lại cháy( sự việc lụi bại nay lại sống lại thường chỉ ý nghĩaxấu), có lầm hay không? Hắn còn muốn đoạt giang sơn với con mình, thật là không sợ mất mặt!"

Hóa ra là, Hoàn Nhan Hồng dưới sự ủng hộ củaThừa tướng phát động chính biến, nhưng có Đông Phương Lam và Phượng Tà, cộng thêm Nạp Lan Tín, Tố Nguyệt cũng ở lại kinhthành, hắn còn chưa bắt đầu cướp đoạt ngai vàng, đã bị đào lên, hiện tại Đông Phương Lam gửi thư, hỏi Phượng Thương xử lýchuyện nàynhư thế nào đây.

"Biểu ca, Hoàn Nhan Hồng thật sự là muốn chết, không bằng ca sát đi!"

Hoàn Nhan Khang nói ca sát đi, ý nói giết HoànNhan Hồng diệt trừ tai họa sau này. Hắn là cha đẻ Hoàn Nhan Kiệt , nếu như Hoàn Nhan Kiệt không phải là hoàng đế, mệnh của Hoàn Nhan Hồng không cần thiết giữ lại, nhưngbọn họ có quan hệ máu mủ, chỉ sợ ban cho cha đẻ cái chết danh tiếng này đối với Hoàn Nhan Kiệt là bất lợi.

"Ta thấy, không bằng khiến cho hắn ốm chết đi." Phượng Thương không nói chuyện,Phượng Thất Thất biết ý nghĩ trong lòng của hắn, hắn là suy nghĩ cho danh dự của Hoàn Nhan Kiệt sau này, cho nên nàng nói ýkiến của mình, "Người bị bệnh, kéo dàimột năm nửa năm, rồi cũng sẽ chết. Như vậy sau này Kiệt nhi cũng không bị làmkhó dễ——"

"Khanh Khanh nghĩ giống ta, Nếu bancho Hoàn Nhan Hồng cái chết, Kiệt nhi còn bé, trong lòng sẽ lưu lại bóng ma, cứdựa theo Khanh Khanh nói mà làm!"

Trước kia bọn họ vì đề phòng Bắc Chu sẽ xuất hiện biến cố, Phượng Thươngkhiến cho người ta nhìn chằm chằm hướng đi của các quan viên trong triều, không nghĩ tới thật đúng là đem bọn họ bắt đi ra ngoài. Sau khi trải qua chuyện này, Bắc Chu quốc mớithật sự yên ổn lại, tiến vào giai đoạn ổn định phát triển.

Tin tức Phượng Thương thông qua cửa thứ hai, chỉcòn lại có cửa thứ ba, Đằng Nguyên trưởng lão truyền tin cho bọn Long Trạch CảnhThiên. Vừa nghe nói Phượng Thương sẽ vào Long Đàm, Long Trạch Cảnh Thiên khẽ nhíu mày, đó là một cơ hội, Long Trạch Cảnh Thiên đã chờ cơ hội này.

Đoạn thời gian trước, trước khi PhượngThươngđến, Long Trạch Cảnh Thiên, Độ Nhất và Tháp Cát Cổ Lệ đã đi đến Long Đàm một lần.

Trước đây hắn đã cảm thấy Phượng Thương không phải hạng người nhàn rỗi, haicửa ải trước được tiến hành ở trong sự bảo vệ của Tường tộc, bọn họ khôngtiện hạ thủ, sẽ đem cơ hội đặt ở cửa thứ ba. Hôm nay, Phượng Thương quả thật giống nhưtrong suy đoán của hắn, thuận lợi thông qua lên núi đao và xuống biển lửa, còn dư lại , chính là vào Long Đàm, cũng chính là cơ hội của bọn hắn.

"Các ngươi tính toán làm sao thì làm?" Đằng Nguyên trưởng lão nhìn Long Trạch Cảnh Thiên, lão biếtnam nhân trẻ tuổi trước mắt này mới là kẻ cầm đầu trong ba người này, mặc dù hắn nói cũng không nhiều, nhưng hai người kháchình như rất nghe lời hắn.

"Trưởng lão, chúng ta cần sự trợ giúp củangài!"

"Hỗ trợ? Có thể, nhưng các ngươi phải ăn cái này."Đằng Nguyên trưởng lão mở ralòng bàn tay, bên trong có chứa ba viên thuốc.

"Đây là cái gì?" Thấy Đằng Nguyên trưởng lão như vậy, Tháp Cát Cổ Lệthất kinh, "Lão đầu, ngươi đây là ýgì?"

"Phượng Thất Thất nói cho ta biết, thầntiên cao này không phải là thứ tốt, mà là khống chế lòng người, khiến cho người ta nghiện độc dược. Các ngươi là có dự tính trước a! Chính là muốn cho ta bị lây độc nghiện, để dễ dàng khống chế ta, có đúng hay không?"

Đằng Nguyên trưởng lão nhìn ba người trướcmắt,đặc biệt là nhìn Độ Nhất, khi lão nói những lời này, ánh mắt Độ Nhất lóe lên một cái, trong lòng lão đã có kết luận. Xemra lời của Phượng Thất Thất nói quả nhiên làchính xác, mục đích của những người này quả thực là ti tiện như vậy.

"Trưởng lão, ngài nói cái gì đó! Đừng nghe Phượng Thất Thất nói mò, thần tiên cao là cái gì, ngài không phải là so với chúng ta rõ ràng hơn sao!" Độ Nhất cười một tiếng đánh hát biến điệu\*( ý nóilời ngon tiếng ngọt), nhưng Đằng Nguyên trưởng lão cũng không phải làngười dễ dàng choqua như vậy.

"Muốn ta tin tưởng các ngươi cũng có thể, đem sâuđộc ăn, ta liền tin tưởng các ngươi!"

Hóa ra viên thuốc trong tay Đằng Nguyên trưởng lão cũng không phải là thuốc, mà là trứng sâu độc. Nghe lão nói như vậy, Tháp Cát Cổ Lệ lập tức buồn nôn,thật làác tâm, thế nhưng khiến cho bọn họ ăn sâu độc, "Đằng Nguyên trưởng lão, ngài đây là có ý gì?Phượng Thất Thất rõ ràng chính là đang chia rẽ quan hệ giữa chúng ta, tại sao ngài tin tưởngnàng ta như vậy mà không tin tưởng chúng ta?"

Lúc này Đằng Nguyên trưởng lão, đã không ôn hòa như ngày thường, nhìn qua có chút âm trầm."Các ngươi không ăn, chính là trong lòng có quỷ!"

"Chúng ta làm sao biết trưởng lão vẫn là người của chúng ta? Vạn nhất trưởng lão bịPhượng Thất Thất thu mua, lúc này chỉ là muốn gạt chúng ta ăn sâu độc, sauđó lại muốn tính mạng của chúng ta? Trưởng lão, ngài nói có phảikhông?" Độ Nhất không có phản ứng cựcđoan giống như Tháp Cát Cổ Lệ, nhưng hắn mặcdùđang cười, trong giọng nói cũng là những câu mang hàm ý châm chọc.

"Nếu ta cùng một nhóm với Phượng ThấtThất, các ngươi bây giờ còn bình an ở chỗ này sao? Cho các ngươiăn, ta nhất định sẽ cho các ngươi giải cổ, chẳng lẽ cácngươi không tin ta?"

Đáp án dĩ nhiên là thừa nhận, ba người này trênmặtđều viết"Chúng ta không tin ngươi" . Đây là một loại cự tuyệt gián tiếp, cũng càng thêm khẳng định suy đoán trong lòng của Đằng Nguyên trưởng lão. Trong tay của lão căn bản cũng khôngphải là sâu độc, mà là viên thuốc bình thường, chẳng qua là dùng để thử thăm dò, không nghĩ tới ba người này căn bản là không vượt quađược cuộc thăm dò, xem ra, PhượngThất Thất nói rấtđúng.

Đằng Nguyên trưởng lão nhìn chằm chằm ba ngườinày, vẻ mặt có chút cổ quái, nhưng cuối cùng, lão vẫnđem viên thuốc thuvào."Các ngươi đã không muốn ăn, ta cũng vậy sẽ không miễn cưỡng các ngươi. Chẳng qua là,chúng ta đều không tin tưởng lẫn nhau, cũng làkhông cần thiết tiếp tụchợp tác nữa, các ngươi đi thôi!"

Đằng Nguyên trưởng lão đột nhiên hạ lệnh trục khách, khiến cho sắc mặtba người rất khó coi. Phải biết rằng, mặc dù Cổ Quân Uyển đã được tìm thấy, nhưng Tường tộc cũng không có buông tha viêc tìm cho ra hung thủ, tất cả mọi người đối với việc Cổ Quân Uyển bị thương tức giậnkhông dứt, mỗi ngày đều có tiểu đội của Tường tộc ở trong núi Bách Điểu Sơn tuần tra. Lúc này Đằng Nguyên trưởng lão đuổi bọn hắn đi, không thể nghi ngờ là muốn cắt đứt quan hệ, ép bọn họ vàođường cùng.

"Trưởng lão không sợ sau khi chúng ta bịbắt khai ra ngươi sao?" Trầm mặc thật lâu Long Trạch Cảnh Thiên rốt cục đã mở miệng, "Nghe nói Tường tộc trừng phạt phản đồ rất nghiêm trọng, nếu Cổ Đức tộc trưởng biết, là ngươi bảo chúng ta bắt cóc Cổ Quân Uyển, ngươi nói, Cổ Đức sẽ tha thứ cho ngươi sao?"

Long Trạch Cảnh Thiên lộ ra bản mặt thật sự,khiến cho Đằng Nguyên trưởng lão càng cảm thấy n

## 148. Chương 155 : Yêu Là Phải Chiếm Giữ (hạ)

Chỉ thấy, nàng kia không nhiễm bụi trần, ở trênmặt nước nhẹ nhàng đạp qua, giống như một chú chuồn chuồn lửa, ở trên mặt nước chơi đùa, một màn này khiến ọi người trên bờthấy vậy ngây dại .

Đợi đến lúc Phượng Thương nổi lên mặt nước một lần nữa, nhận thấy được một tia khác thường, nhìn lại, Phượng ThấtThất đã đến trước mặt hắn.

"Khanh Khanh ——" Phượng Thương lờicòn chưa nói hết, đã bị tơ vàng trong tay Phượng Thất Thất quấn quanh, mang rakhỏi mặt nước, "Trở về sẽ trừng phạt chàng! Trước cứu Kiêu Nhi!"

Thời điểm Phượng Thương và Phượng Thất Thấtđuổi tới, Long Trạch Cảnh Thiên chỉ cách bờbên kia cónăm thước, hắn đã sớm phát hiện Phượng Thương vàPhượng Thất Thất đuổi đến đây, lại không nghĩ rằng hai người chỉ dựa vào một tấm ván gỗ là có thể lướt qua mặt nước đi tới trước mặt mình.

"Trả lại con cho ta!" Tơ vàng trongtay của Phượng Thất Thất bay múa, có thể nhìn ra nàng kia có ý muốn giết mình, trong mắt Long Trạch Cảnh Thiên tràn đầy sự không cam lòng, dứt khoát nắm PhượngKiêu, cùng nhau chìm vào trong nước.

Phượng Thất Thất, không chiếm được ngươi, ta cũng sẽ không để cho ngươi vui vẻ! Mặc dù hận, ta cũng muốn sống ở trong lòng ngươi!

Long Trạch Cảnh Thiên không có chú ý đến, cùng lúc đó, Phượng Thương và Phượng Thất Thất song song tiến vào trong nước, bơi tới đây. Trong nước Long Trạch Cảnh Thiên thấy đối diện có hai người tới, nghĩ bóp chết Phượng Kiêu, tiếc rằng tốc độ của Phượng Thương so với hắn còn nhanh hơn.

Còn không có cảm thấy đau, hai cổ máu loãng từ dưới gối của LongTrạch Cảnh Thiên bắt đầu lan ra, đến lúc cảm thấy đau, tơ vàng trong tay Phượng Thất Thấtđã đem Phượng Kiêu dẫn theo đi ra ngoài.

Phượng Thương muốn động thủ giết Long Trạch Cảnh Thiên, lại bịPhượng Thất Thất kéo ra ngoài. Thấy trong nước bóng ma đến càng ngày càng gần, Phượng Thất Thất hétlớn một tiếng"Đi", cùng Phượng Thươngđạp mặt nước, nhanh chóng lênbờ.

Mặc dù mới vừa rồi Phượng Thương đã nhìn thấy qua hình dáng của thủy quái, lúc này lại nhìn thấymột lần nữa, vẫn cảm thấy quái vật kia rất kinh khủng. Hai người mới vừa lênbờ, cái đầu dài nhỏ của thủy quái kiađã nổi lên mặt nước, trong miệng ngậm chính là thân thể của Long Trạch Cảnh Thiên, hắn còn đang giãy dụa, chẳng qua là từ đầu gối trở xuống đã hoàn toàn không thấy.

"Cứu mạng! Cứu ta!"

Trong miệng Thủy quái phát ra mùi tanh, khiếncho Long Trạch Cảnh Thiên trong lòng có loại sợ hãi trước nay chưa từng có, hắn không muốn trở thànhthức ăn trong miệng quái vật kia? Hắn không muốn như vậy! Không muốn!

Bên này, Phượng Thất Thất và Phượng Thương đãlên bờ, Phượng Thất Thất chỉ lướt qua thủyquái, chuyên tâm cấp cứu chữa trị cho Phượng Kiêu. Cũng may Phượng Kiêu chỉ bịsặc nước, mặc dù khuôn mặt nhỏ trắng bệch, nhưng cũng không đáng lo ngại, Phượng Thất Thất thở phào nhẹnhõm, Phượng Thương vội vàng vận công đem tã lót của Phượng Kiêu hong khô.

"Cứu ta!" Tiếng kêu thảm thiết củaLong Trạch Cảnh Thiên truyền đến, Phượng Thất Thất ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn nam nhân đáng thương kia đang giãy dụa ở trong miệng thủy quái, trong mắt ngoại trừlạnh như băng như sương, không có cảm xúc khác.

Nếu như không phải là phát hiện thủy quái đang tới gần, nhất định nàng sẽ đích thân giết Long Trạch Cảnh Thiên. Tính kế Phượng Kiêu nhưvậy, Phượng Thất Thất làm sao có thể cứu hắn!

"Cứu ta! Van cầu các ngươi, cứu ta!"Long Trạch Cảnh Thiên không biết tại sao bây giờ thủy quái còn không ăn mình, chẳng qua là hàm răng sắc bén của nóđã xuyên thấu lồng ngực của hắn, Long Trạch Cảnh Thiên cảm giác được tính mạng của mình chỉ một chút xíu nữa sẽtrôi đi mất, nhưng vẫn không nhịn được vùng vẫy muốn cầu Phượng Thất Thất cứumình, tiếc rằng trả lời hắn lại là ánh mắt lạnh lùng như băng của côgái kia.

Ánh mắt này, khiến cho Long Trạch Cảnh Thiêntrong lòng run lên. Dường như Phượng Thất Thất vôluận ôn nhu, xinh đẹp, giảo hoạt, quý khí, còn chưa từng có thái độ như vậy, giống như, nàng hận hắn không lập tức đi chết đi.

Đúng, nàng hi vọng hắn lập tức đi chết.

Long Trạch Cảnh Thiên, cảm thấy ánh mắt bắt đầu mơ hồ. Trên người truyền đến đau đớn, đã không thể dùng lời nói đơn giản để hình dung.

Sau khi Phượng Thất Thất cứu trị\*( cấp cứu chữa trị) choPhượng Kiêu xong, Phượng Thương ôm nhi tử, nắm cả eo thon của nàng, hai người càng chạy càngxa, chỉ để lại cho Long Trạch Cảnh Thiên một bóng lưng lãnh mạc\*( lạnh nhạt, hờ hững), màbóng lưng kia, lại khiến cho Long Trạch Cảnh Thiên từ đáy lòng bắt đầu lạnh cả người. Hắn biết, lần này thật sự là thua.

"Biểu ca biểu tẩu, hai người không có sao chứ! Kiêu Nhi không có sao chứ!"

Bên ngoài Long Đàm đám người Hoàn Nhan Khangvội vã chạy tới, đúng lúc, thủy quái há mồm đem Long Trạch Cảnh Thiên nuốt vào trong bụng.

Thấy cảnh tượng này, mọi người trong lòng cảkinh, chỗ tốt là thủy quái này cũng không có đả thương những người khác, mà là nhìn bọn họ một cái, rồi chìm vào trong nướcmột lần nữa. Tất cả, lại trở nên gió êm sóng lặng .

"Kiêu nhi không có chuyện gì!" Nóixong lời này, chân Phượng Thất Thất mềm nhũn, ngồi phịch ở trong ngực Phượng Thương.

Mới vừa rồi không cảm thấy sợ, hiện tại nhớtới, nếu là Phượng Kiêu có chuyện gì bất trắc, trong lòng nàngáy náy vĩnh viễn.

"Tấn Mặc, mau xem cho khanh khanh mộtchút!" Phượng Thương Thấy đáy mắt Phượng Thất Thất thất thần, lập tức để cho Tấn Mặc bắt mạch cho Phượng Thất Thất,kết quả là nàng bình an không có việc gì, Phượng Thương mới thở phào nhẹ nhõm.

"Vương gia, không bằng để ta xem cho ngài một chútđi!" Tấn Mặc đi tới bên cạnh Phượng Thương, bắt mạch chohắn, qua một lúc lâu, mới gật đầu, "Vương gia cũng không có chuyện gì!"

Nghe Tấn Mặc nói Phượng Thương không cóchuyệngì, Phượng Thất Thất mới chậm rãi phục hồi tinh thần lại."Không có chuyện gì là tốt rồi! Người một nhà bình an là tốt rồi!"

"Đúng a! Không có chuyện gì là tốt rồi! Tiểu thế tử không có chuyện gì, tiểu thư không có chuyện gì, cô gia cũng không còn chuyện, thật tốt quá!"Chuyện mới vừa rồi, thật sự là đem Tô Mi làm cho sợ hãi, nàng sợ cái thủy quái kia sẽ khiếncho Phượng Thất Thất vàPhượng Thương biến thành cái dạng gì. Bây giờ nhìnđếnbọn họ bình an, Tô Mi con ngươi nóng lên, một hơi bị ngăn ở ngực cũng được thoát ra."Không có chuyện gìlà tốt rồi!"

Bởi vì liên tiếp xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cửa ải Phượng Thương vào Long Đàm trực tiếp miễn đi, ngày thứ hai Cổ Đức liền ôm Phượng Kiêu đi gặp mấy vị trưởng lão

Lúc trước các trưởng lão cũng không có quan tâm nhiều đến Phượng Kiêu, trừ Đằng Nguyên trưởng lão còn đang giải trừ độc nghiện, còn lại bốn vị trưởng lãođều chờ nhi tử củaPhượng Thương và Phượng Thất Thất. Ngày hôm qua một màn Phượng Thương vàPhượngThất Thất ở trong Long Đàm bọn họ đã được chứng kiến, cộng thêm thần Long xuất hiện, bốn người saukhi bàn bạc quyết định sẽ giải cổ cho Phượng Kiêu.

"Thế nào rồi?" Cổ Đức mặc dù là cao thủ giải cổ, nhưng ở Tường tộc, trưởng lão mới là biểu tượng của quyền lợi, huống chi cổ thuậtcủa các trưởng lão so vớiông còn cao hơn, ông ôm Phượng Kiêu đi chính là đến gặp mấy vị này trưởng lão.

"Kỳ quái!" Đại trưởng lão sau khi tựmình kiểm tra cho Phượng Kiêu xong, ánh mắt trở nên kỳ quái, lại đổi Nhị trưởng lão tới kiểm tra, "Lão Đại, hài tử này không phải là?"

Lời của Nhị trưởng lão còn chưa nói xong, vẻmặt của lão trở nên rất giật mình, chờ hai vị trưởng lão còn lại kiểm tra xong,vẻ mặt bốn người giống nhau.

"Làm sao vậy?" Cổ Đức nhìn bốn vị trưởng lão, cảm thấy hình nhưcó chuyện gì xảy ra. Đối với câu hỏi củaông, Đại trưởng lão không có trả lời, mà là để cho CổĐức tự mình kiểm tra cho Phượng Kiêu.

Sau khi kiểm tra, ánh mắt của Cổ Đức trở nên phức tạp và kích động.

"Hài tử này chẳng lẽ chính là cổ ngườitrăm năm khógặp trong truyền thuyết?"

"Ừ!" Đại trưởng lão gật đầu, "Nghe nói đứa nhỏ này lúc ở trong bụng mẹ trúng cổ độc, chắc là từ lúc ở trong bụng mẹ đã bắt đầu nuôi cổ."

Cách nói của Đại trưởng lão càng khẳng định phánđoán của Cổ Đức, ông cũng không biết nói cái gì cho phải, sau khi cùng bốn vị trưởng lão bànbạc, lập tức sai người đi mời vợ chồng Phượng Thương tới đây.

"Cổ người?"

Nghe thấy cái từ này, Phượng Thất Thất chân mày cau lại. Nghe tựa hồ không tốt, nhưngtại sao nàng lại thấy được trong mắt của mấy vị trưởng lão sáng long lanh như sao?

"Cổ người là cái gì?"

"Dựa theo cách nói của chúng ta, cổ ngườichính là cổ thần ban cho người của Tường tộc, là trời cao ban ơn cho chúng ta."

Ngũ trưởng lão nói những lời này, Phượng ThấtThất cũng không hoài nghi, nhưng Phượng Kiêu là cổ người, làm sao nghe thấy có chút không giống với người bình thường, cảmgiác là lạ .

"Công chúa, ở Tường tộc chúng ta, cổ ngườilà cóvinh dự cao nhất."

Đại trưởng lão lớn tuổi hơn, nhìn thấu bănkhoăn trong lòng của Phượng Thất Thất, vội vàng giải thích cặn kẽ về cổ ngườicho nàng. Trong lịch sử của Tường tộc, thời điểm mỗi lần xuất hiện cổ người, Tường tộc cũng sẽ đạt được bước phát triển mạnh mẽ. Cổ người, nghe thì rất kinhkhủng, thật ra thì chỉ nói là người này từ trong bụng Mẹ đã nuôi cổ, rồi sau khi sinh ra đem cổ thuật vận dụng vô cùng nhuần nhuyễn, cũng không phải là quái vật.

Trăm năm qua, Tường tộc còn không có xuất hiện cổ người, mặc dù có người lúc đang mang thai ăn vào sâu độc, nghĩ sẽ sinh ra cổ người, nhưng là không có một người nào, không có một cái nào thành công, không nghĩ tới Phượng Kiêu lại là một hài tử như vậy.

"Ý của các ngài là, không giúp Kiêu Nhigiải cổ?" Phượng Thương thoáng cái đã bắt được ý ở bên trong lời nói.

Thấy Phượng Thương vạch trần, Cổ Đức xấu hổ nở nụ cười, "Nhiếp chính Vươngthật thẳng thắn, ý của chúng ta là chính là chỗ này. Vốn là các ngươi tới giải cổ, nhưng là Tiểu thế tử là cổ người khó có được, hơn nữa mới vừa rồi chúng ta cẩn thận kiểm tra, cổ độc trên người Tiểu thế tử đối với bé cũng không có bất kỳnguy hại gì, ngược lại sâu độc kia bởi vì ở chung một chỗ với Tiểu thế tử từ trong bụngmẹ, sẽ hết sức bảo vệ Tiểu thế tử."

Cổ Đức nói như vậy, Phượng Thương cũng nghĩ tới, Phượng Kiêu sau khi sinh đúng là có chút bất đồng, con cũng không có bệnh trạng trúng cổ độc như hắn, ngược lại giống với hài tử bình thường có thể ăn có thể ngủ, chẳng lẽ là đúng như Cổ Đức nói?

"Ý của chúng ta là, muốn giữ Tiểu thế tửlại. . . . . ." Lời của Nhị trưởng lão vừa nói ra, sắc mặt của hai ngườiPhượng Thương và Phượng Thất Thất biến đổi, Nhị trưởng lão vội vàng giải thích, "Chúng ta sẽkhông tổn thương Tiểu thế tử, chúng ta muốn đem cổ thuật tốt nhất truyền cho Tiểu thế tử , dù sao cổ người trăm năm khó gặp, nếu Tiểu thế tử thích, chúng ta nguyện ý đem tất cả cổ thuật truyền thụ cho Tiểu thế tử."

Phượng Thương và Phượng Thất Thất mặc dùkhông biết rõ tầm quan trọng của cổ người đối với Tường tộc, nhưng lúc này thấy vẻmặt năm người trước mắt, đại khái có thể đoán ra cổ người đại khái chính làmột loại lãnh tụ tinh thần tồn tại, cho nênbọn họ mới cóthể tích cực như vậy.

Để cho Phượng Kiêu ở lại Tường tộc, học tập cổthuật, dường như chuyện này thoạt nhìn có chút không thể nào. Như vậy có nghĩa là bọn họ và Phượng Kiêu phải xa nhau, hơn nữa Phượng Kiêu chưa chắc sẽthích con sâu nhỏ trong cơ thể mình, chưa chắc sẽ nguyện ýhọc tập cổ thuật.

Trầm mặc một lúc lâu, Phượng Thương nhìn vềphía Phượng Thất Thất. Phượng Thất Thất có thể đọc hiểuđược ý tứ trong mắt của Phượng Thương, hướng hắn gật đầu.

"Nếu sâu độc đối với Kiêu Nhi không có nguy hại, chúng ta có lẽ là mang Phượng Kiêu trở về." Phượng Thương trả lời, khiến cho ánh sáng thiêu đốt ở trong mắt mấy vị trưởng lão nháy mắt tắt lửa. Bọn họ mớivừa rồi còn hy vọng xa vời Phượng Thương và Phượng Thất Thất sẽ cho Phượng Kiêu ở lại, bây giờ cha ngườita không muốn, bọn họ cũng không thể lấy cứng rắn đểđoạt, dù sao Phượng Kiêu không phải là người của Tường tộc, hơn nữa bé còn nhỏ như vậy, không thể rời xa cha Mẹ.

"Nhưng ——" hiện tại nhìn ra trong mắt mấy vị này lão nhân mấtmát, Phượng Thất Thất ở bên cạnh đã mở miệng.

Nghe thấy một từ"Nhưng", Đại trưởng lão tựa hồ lại thấy được hi vọng, "Nhưng cái gì? Công chúa có điều kiện gì, chúng ta cũng có thể đáp ứng!"

Đại trưởng lão nói như vậy, mấy vị trưởng lãobên cạnh đều dùng sức gật đầu, "Đúng đúng đúng! Điều kiện gì chúng ta đều đáp ứng!"

Nhìn thấy biểu tình của mấy vị trưởng lão,khiến cho Phượng Thất Thất cười lắc đầu, "Nhận thấy các vị sẽ không thương tổn Kiêu Nhi, tarất yên tâm. Chúng ta sẽ không lấy hạnh phúc của nhi tử của mình để làm điều kiện trao đổi! Mặc dù ta và Thương là cha Mẹ của Kiêu Nhi, nhưng chúng ta không có quyền lợi quyết định tương lai của Kiêu Nhi. Quyết định của chúng ta là, chờ Kiêu Nhi lớn, để cho chính bé tự mình lựa chọn. Nếu như Kiêu Nhi nguyện ý học tập cổ thuật, nguyện ý ở lại Tường tộc, ta và Thương tuyệt đối sẽ không phản đối."

Lời của Phượng Thất Thất vừa nói ra..., chẳngkhác nào cho những người này uống định tâm hoàn\*( địnhtâm hoàn: thuốc an thần).

Cổ Đức cho là Phượng Thương và Phượng Thất Thất là người tôn quý như vậy, nhất định sẽ không để cho hài tử học tập cổ thuật, dù sao cổ thuật ở trong mắt người khác là một loại người kinh khủng. Không nghĩtới haingười này thế nhưng sáng suốt như vậy, đem quyền lựa chọn để lại cho Phượng Kiêu.

"Công chúa, người và Nhiếp Chính Vương thật sự nghĩ như vậy?"

Phượng Thương và Phượng Thất Thất sáng suốt như vậy, cũng là ngoài dự liệu của mấy vị trưởng lão.Để choPhượng Kiêu tới chọn, đứa bé kia nhất định sẽ lựa chọn cổ thuật và Tường tộc, trong cơ thể hắn có cổ, chỉ cần sâu độc này và hài tử nuôi dưỡng tình cảm tốtđẹp, hài tử đó cũng sẽ không bài xích cổ thuật, cũng sẽ không bài xích sâu độc. Phượng Thương và Phượng Thất Thất để cho nhi tử tự mình lựa chọn, thật ra thì kết quả này bốn vị trưởng lão có thể dự liệu được.

"Đúng vậy. Tương lai của hài tử của chúngta, hãy để cho bé tự mình lựa chọn, chúng ta làm cha mẹ sẽ không canthiệp."

"Cám ơn!" Đại trưởng lão có chút kích động, khóe mắt có chút hồng, "Nếu hai vị sáng suốt như vậy, chúng ta cũngkhông có ý gì khác. Chúng ta cũng tôn trọng ý kiến của Tiểu thế tử, bất kểlúc nào Tiểu thế tử muốn học, cũng có thể tới Tường tộc, cửa lớn của Tường tộc chúng ta vĩnh viễn cũng sẽmở rộng chào đón Tiểu thế tử!"

"Đúng! Bất cứ lúc nào cũng có thể tới đây!"

Có được sự hứa hẹn của Bốn vị trưởng lão cộngthêm Cổ Đức, khiến cho Phượng Thương và Phượng Thất Thất càng thêm yên tâm, về phầnPhượng Kiêu sau này như thế nào, có lẽ trưởng thành sẽ có sự lựa chọn của mình!

"Biểu tẩu, tẩu thật sự để cho Kiêu Nhi tự mình lựa chọn sao? Ta cảmthấy đứa nhỏ này rất thích nơi này a?" Hoàn Nhan Khang đùa Phượng Kiêu, trêu chọc khiến cho Phượng kiêu bật cười"Khanh khách".

Khiến cho người ta ngạc nhiên chính là, PhượngKiêu cũng không có bởi vì lúc trước ngâm nước ở LongĐàm mà thân thể xuất hiện biến cố, ngược lại bú no sữa, ngủ một giấc, lại giống trước kia. Nếulà hài tử bình thường, ít nhất cũng sẽ bị bệnh mất mấy ngày, đứa nhỏ này cũng vô cùng khỏe mạnh.

"Ừ! Nếu như Kiêu Nhi thích, chúng ta sẽkhông phảnđối.

"Biểu tẩu, tẩu cùng biểu ca thật sự là quá sáng suốt rồi!"

Hoàn Nhan Khang và Phượng Thất Thất vừa nóichuyện, Phượng Thương đi tới, sắc mặt có chút nặng nề.

"Biểu ca, sao vậy?" Thấy thư tín ởtrong tay Phượng Thương, Hoàn Nhan Khang đứng lên. Chẳng biết tại sao, trong lòng Hoàn Nhan Khang dựcảm có chuyện chẳng lành, không đợi hắn đoán ra rốt cuộc chuyện gìđã xảy ra, Phượng Thương đã trực tiếp nói ra một câu khiến cho hắn bị hù dọa

"Hoàn Nhan Kiệt đã chết."

"Cái gì? !" Tin tức này từ trongmiệng Phượng Thương nói ra, không chỉ Hoàn Nhan Khang, ngay cả Phượng Thất Thấtvà Tô Mi bên cạnh cũng bị hù dọa.

"Kiệt Nhi làm sao lại chết?"

Phượng Thất Thất đoạt lấy thư tín trong tay Phượng Thương,nhìn từ đầu đến cuối, sau khi nhìn thấy chữ của Đông Phương Lam tự tay viết Hoàn Nhan Kiệt bănghà, nước mắt Phượng Thất Thất trực tiếp rơi xuống. Cái kia, hài tử nho nhỏ, cứnhư vậy không tồn tại ? Lúc nàng đi Hoàn Nhan Kiệt còn lưu luyến không rời lôi kéo nàng, bảonàng nhất định phải mang đệ đệ trở lại chơi cùng với hắn, không nghĩ tới chỉ tách biệt ngắn ngủn mấy tháng, nhưngthành vĩnh biệt. . . . . .

"Hoàn Nhan Hồng tên khốn kia!" ChờHoàn Nhan Khang nhìn xong thư tín, nghiến răng nghiến lợi mắng lên.

Thì ra là, bên cạnh Hoàn Nhan Kiệt có một cung nữ là nội gián của Hoàn Nhan Hồng, Hoàn Nhan Hồng saukhi bại căn bản không cam lòng, hắn hình như đoánđược mình sẽ có kết cục như thế nào, lệnh cho nội giánđút độc dược cho Hoàn Nhan Kiệt.

"Người này thật là đáng chết! Ta thật là hận mình ban đầu nhân từ, giữ hắn một cái mạng."

Phượng Thất Thất trong mắt một mảnh tối tăm, hổdữ không ăn thịt con, Hoàn Nhan Hồng biến thái đãvượt ra khỏi phạm vi người bình thường, lạicó thể đối với con mình hạ độc thủ, người này Tâm rốt cuộc làm bằng gì!

"Ta muốn hắn chết!"

Hàn khí trên người Phượng Thất Thất, Hoàn NhanKhang chưa từng bao giờ nhìn thấy. Hắn chưa từng gặp Phượng Thất Thất hận mộtngười như vậy, cũng chưa từng gặp Phượng Thất Thất sát khí nồng đậm như vậy. Hoàn Nhan Hồng thật không ra gì, lại làm rachuyện như vậy ! Đáng chết!

"Ta sẽ trả lời ngoại tổ mẫu, đối với Hoàn Nhan Hồng lăng trì xử tử."

"Lăng Trì còn tiện nghi hắn! Phải tìmngười cầm đao tốt nhất, cắt từng miếng từng miếng thịt xuống , ta muốnxem hắn Tâm rốt cuộc làm bằng gì! Hoàn Nhan Kiệt có cái gì sai! Đâychính là con trai ruột của hắn!"

Nói xong lời cuối cùng, giọng nói của PhượngThất Thất đã khẽ run. Nàng vẫn không thể tiếp nhận một sự thật như vậy,hài tử hồn nhiên đáng yêu như vậy, lại chết ở trong tay cha ruột của mình,Hoàn Nhan Hồng thật sự so với súc sinh còn không bằng!

"Được!" Phượng Thương đem Phượng Thất Thấtôm vào trong ngực, bàn tayto nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng đang run rẩy của nàng, "Đều dựa theo Khanh Khanh nói!"

Phượng Thương trong mắt sự lãnh lẽo khôngthấyđáy, tại phía xa Bắc Chu quốc trong đại lao Hoàn Nhan Hồng cũng không biết, đang chờ hắn, là lăng trì ba ngày ba đêm, sớm biết kết quả thống khổ như vậy, hắn thề nhất định sẽ không làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy.

. . . . . . Phân cách tuyến. . . . . .

Năm năm sau.

Kể từ sau khi hoàng đế Bắc Chu quốc Hoàn Nhan Kiệt băng hà, trongnước rung chuyển, tân hoàng Hoàn Nhan Khang lên ngôi, cuối cùng năm năm, đem lực lượng chống đối trong nước sát nhập vào bản đồ Bắc Chu quốc, phần tử đã từng gây tai vạ cho Đông Lỗ quốc từng việc trấn áp, cuối cùng nghênh đón thời đại hòa bình thịnh vượng.

Mà từng một thời hiển hách Nhiếp chính VươngPhượng Thương và Trấn Quốc công chúa Phượng Thất Thất, sau khi tình hình trongnước trở lại bình thường, bỏ lại một phong thư chào từ giã, mang theo mộtnhàgià trẻ đi đất phong Ung châu của Nhiếp chính Vương, từ đó không hề hỏi tới việc trong triều nữa.

"Khốn kiếp, khốn kiếp!" trong hoàngcung Bắc Chu, Hoàn Nhan Khang sau khi nhìn một phong thơ xong mắng to lên,"Ngôi vị hoàng đế này rõ ràng phải là biểu ca, lại đem đẩy cho ta! Thật là quá khốn kiếp!"

"A Khang, chàng đang ở đây nói cái gì đó?"

Đã là người phụ nữ cao quý nhất của một nước Tô Mi nâng cao bụng vào ngựthư phòng, vừa tới cửa đãnghe thấy tiếng mắng đầy tức giận của Hoàn Nhan Khang, biết hắn lại là vì chuyện của Phượng Thương, lập tức cười lên.

"Tiểu Mi Nhi, sao nàng lại tới đây? Người hầu hạ của nàng đâu? Đi đâu vậy?"

Thấy Tô Mi, Hoàn Nhan Khang lập tức trở nên ôn nhu, vội vàng tiến lên đỡ lấy Tô Mi, cẩn thận từng ly từng tí theo ở bên người nàng, "Không phải đã bảo nàng là ở tẩm cung chờ ta sao? Có trách ta chậm trễ hay không? Ta xử lý một chút chuyện nữa là xong rồi, nàng hãy chờ ta một chút a! Đúng rồi, nàng có đói bụng không? Cục cưng thế nào rồi?"

Hoàn Nhan Khang hỏi liên tiếp mấy vấn đề, khiến cho Tô Mi chỉ có thể làm ra vẻ mặt bất đắc dĩ . Kể từ sau khi nàng mang thai, Hoàn Nhan Khang so với nàngmột phụ nữ có thai còn khẩn trương hơn, mỗi ngày cũngđều như vậy, Tô Mihoài nghi Hoàn Nhan Khang bị "chứng tiền sản uất ức" như lời PhượngThất Thất nói.

"Tấn Mặc nói ta nên đi lại nhiều một chút,như vậy mới dễ sinh! Vừa lúc sang đây gặp chàng, ta cũng nhớ chàng nữa!"

Một câu nói "Ta nhớ nhàng" của Tô Mi,khiến cho tâm tình của Hoàn Nhan Khang rất tốt, "Ta cũng nhớ nàng, yêuyêu!"

Nhìn miệng của Hoàn Nhan Khang đến gần, Tô Mi"Ba "một cái, đưa tay đẩy ra, "Buồn nôn đã chết! Bên cạnh còn có người đấy!"

Hoàn Nhan Khang bị đánh, cũng không tức giận, ngược lại đem phong thư mới vừa nhận được đưa cho Tô Mi."Nàng xem một chút! Biểu ca cùng biểu tẩumang theo dì dượng đi thiên hạ đệ nhất trang hưởng phúc, đem ta ném ở đây làm cu li, Tiểu Mi nhi, nàng nói xem ta có phải là rất ủy khuất, có phải bọn họ khi dễ ta hay không? !"

Vừa nghe nói Phượng Thất Thất gửi thư, Tô Micao hứng vô cùng, "Tiểu thư gửi thư rồi? Không biết tiểu thư có khỏe hay không, nàng lần này nôn nghén lợi hại,không biết tình trạng nôn nghén khá hơn chút nào không!"

Mặc dù đã trở thành hoàng hậu của một nước, ra cửa cũng là tiền hô hậu ủng, thế nhưng cách gọi của Tô Mi đối với Phượng Thất Thất vẫn không thay đổi, như cũcoi nàng là tiểu thư trong lòng mình.

Sau khi đọc thư xong, vẻ mặt của cao hứng củaTô Mi biến thành mếu máo, có thể nhìn ra Tô Mi không vui vẻ, Hoàn Nhan Khang biết nàngcũng muốn đi thiên hạ đệ nhất trang, nhưng là bởi vì mang thai, hơn nữa còn là mang thai lần đầu, cho nên phải ở lại trong hoàng cung an thai. Nếu khôngdựa theo tình cảm của Tô Mi đối với Phượng Thất Thất, nhất định sẽ đem hắn vị hoàng đế này quăng sang một bên, đi theo Phượng Thất Thất đi thiên hạ đệ nhất trang.

"Tiểu Mi nhi, đừng buồn nữa, chờ sau khi sinh hài tử, ta sẽ dẫnnàng đi Ung châu có được hay không?"

"Hừ! Còn nói ! Cũng tại chàng! Chàng cáibại hoại này!" Tô Mi nghĩ đến đây đã cảm thấy tức giận, nàng chưa bao giờ rời xa Phượng Thất Thấtthời gian dài như vậy, huống chi hiện tại Phượng Thất Thất phải chiếu cố ba hàitử, còn không biết nàng có chịu nổi không. Đúng lúc này Tô Mi lại có bầu, không thể theo ở bên cạnh Phượng Thất Thất, đây hết thảy hết thảy cũng là do Hoàn Nhan Khang "Kẻ đầu sỏ" mang đến .

Nghĩ như vậy, Tô Mi ra sức nện cho Hoàn NhanKhang một phát.

"Ai nha —— Tiểu Mi Nhi, nàng đánh ta đau quá!" Hoàn Nhan Khang ôm bộ ngực ngồi chồm hỗm xuống, trong miệng mộtmực kêu la, mặc dù một chiêu này đãkhông có tác dụng từ lâu, nhưng vào lúc này dường như vẫn còn có thể dùng.

"Thế nào? Có phải rất đau hay không?"

Tô Mi nhớ tới một quyền kia của mình mới vừarồi không nhẹ không nặng, lập tức muốn đi đỗ Hoàn Nhan Khang, "Thật xin lỗi! Ta chính là nghĩ tiểu thư. . . . . ."

"Tiểu Mi Nhi, trong lòng nàng lúc nào cũnglà biểu tẩu, có từng đem ta và hài tử đặt ở vị trí thứ nhất?" Hoàn Nhan Khang ngồi chồm hổm trên mặt đất, thanhâm có chút nghẹn ngào. Hắn như vậy, ngược lại khiếncho Tô Mi trong lòng sợ hãi. Hình như Hoàn Nhan Khang cho tới bây giờ cũngkhông có như vậy, bất kể nàng như thế nào, Hoàn Nhan Khang từ trước đến nayđều cười hì hì , cũng không từng oán trách, hôm nay tại sao?

"Ta. . . . . ."

"Tiểu Mi nhi, nàng là thê tử của ta, là mẹ hài tử của ta, là hoàng hậu của Bắc Chu quốc, nhưng là ở trong lòng nàng, biểu tẩu từ trước đến nay vẫn luôn xếp hạng thứ nhất, nàng có biết như vậy khiến cho lòng ta rất khóchịukhông?"

Hoàn Nhan Khang tiếp tục che ngực ngồi cạnh,không nhìn tới Tô Mi, trong thanh âm có sự xót xa.

Hắn như vậy, khiến cho Tô Mi trong lòng có chút hoài nghi, chẳng lẽ nàng thật sự quá quan tâm Phượng Thất Thất, cho nên không để ý Hoàn Nhan Khang? Nàng vốn cho là Hoàn Nhan Khang sẽ không để ýnhững thứ này, không nghĩ tới hắn thật sự để ở trong lòng.

"Thật xin lỗi, ta không phải cố ý, ta chính là lo lắng tiểu thư, nàng hiện tại cũng đang mang thai, nôn nghén lợi hại, ta lo lắngtiểu thư thân thể . . . . . ."

"Ta đây thì sao? Nàng có từng lo lắng ta?Ta không phải là làm bằng sắt , cũng cần sự quan tâm của nàng a. . . . .."

Hoàn Nhan Khang tiếp tục oán trách, khiến choTô Mi trong một thời gian ngắn chân tay có chút luống cuống.

"Thật xin lỗi! Ta không biết chàng khổ sởnhư vậy. . . . . . Nếu không, sau này ta sẽ quan tâm chàng nhiều hơn a?"

Tô Mi trả lời khiến cho Hoàn Nhan Khangngồi bên cạnh mặt mày hớn hở, chẳng qua là hắn không có biểu hiện đi ra ngoài, ngược lại thanh âm càng thêm phát run, "Tiểu Mi Nhi, nàngnói thật sự?"

"Ừ! Dĩ nhiên, ta bảo đảm với chàng!"

Nghe được lời bảo đảm của Tô Mi, Hoàn Nhan Khang rốt cục thở phàonhẹ nhõm, giơ lên một khuôn mặt tươi cười, "Xem ra Tiểu Mi Nhi vẫn cònthương ta!"

Nhận thấy Hoàn Nhan Khang là đang trêu chọc mình, Tô Mi trừng mắt, vừa định mở miệng mắng chửi người, lại sự thấy dịudàng thắm thiết trong mắt của hắn, đem lời nói trong miệng của nuốt xuống. Lúc Phượng Thất Thất đi, nói cho Tô Mi biết chuyện đã xảy ra ở tầng tháp thứ bảy ngày đó, hơn nữa lại dùng lời nói thấm thía nói choTô Mi, nhất định phải đối xử tử tế với Hoàn Nhan Khang, thật ra thì hắn không giống với biểu hiện bên ngoài nhìnqua như ánh mặt trời kia .

Lúc này, thấy Hoàn Nhan Khang như vậy, Tô Miđưatay, ôn nhu đỡ lên.

"Thật ra thì, trong lòng ta người ta quantâm nhất chính là chàng!" Tô Mi như chú chim nhỏ nép vào trong ngực Hoàn Nhan Khang, ôn nhu như vậy, khiến cho Hoàn Nhan Khang có cảm giác "Thụ sủng nhược kinh" .Vừa nghĩ tới Phượng Thất Thất đã từng nói, thân thế của Tô Mi, cùng với trong lòng yếu ớt nàngdùng sự hung tợn để che dấu, Hoàn Nhan Khang trong lòng mềm nhũn, đem Tô Mi ôm vào trong ngực, một tay xoa bụng nàng, năm tháng đã bắt đầu nổi lên bụng.

"Trong lòng ta người ta quan tâm nhất cũngchỉ cóTiểu Mi Nhi. . . . . ."

Hai người tựa vào nhau, ánh mặt trời chiếu vào, đem bóng dáng hai người kéo đến thật dài thật dài.

"Chờ nàng sinh con xong, ta sẽ dẫn nàng đi thiên hạđệ nhất trang, để gặp biểu tẩu, được không?"

"Không được ——" Tô Mi lắc đầu, lần đầu tiên trong lòng có ý nghĩ muốn phụng bồi ( bồithường) cho người nam nhân này, "Sinh hài tử, cònphải điều dưỡng, hơn nữa tiểu thư nói, tiểu bảo bảo ba năm đầu dễ dàng ngãbệnh, đi một hồi như vậy, đối với con không tốt. Vả lại, tình hình trongnước mới vừa bình định, chàng có rất nhiều việc cần hoàn thành, cũng đi không được. Cục cưng, không thể xa ta, mà ta, cũng không thể xa chàng. . . . . . nên chờhài tử lớn hơn một chút rồi, chúng ta cùngđi!"

Lời nói của Tô Mi ..., nghe vào trong lỗ taicủa Hoàn Nhan Khang, cũng là cảm động từ trước nay chưa từng có. Tô Mi chưa từng nói những lờixúc động như vậy..., cho nên từ trước đến nay nàng cảm nhận của hắn chính là bộ dáng cây ớt nhỏ, hôm nay những lời này từtrong miệng Tô Mi nói ra, trong lòng Hoàn Nhan Khang bỗng nhiên bịhạnh phúc lấp đầy.

"Tiểu Mi nhi, có nàng thật tốt !" Hoàn Nhan Khang hôn lêntrên trán Tô Mi, "Ta yêu nàng!"

"Đáng ghét, đều là lão phu lão thê rồi, còn nói những lời buồn nôn như vậy!"Hoàn Nhan Khang nói ra cảm xúc thật trong lòng, khiến cho Tô Mi đỏ mặt lên. Cùng Hoàn Nhan Khang kết hôn nămnăm, nàng chưa từng có nói với hắn những lời nói như vậy, Hoàn Nhan Khang cũng chưatừng nói. Hai người tựa hồ chính làmột đôi oan gia yêu nhau, cùng nhau đi tới, không cónhiều lờingon tiếng ngọt như vậy, quay chung quanh bọn họ tựa hồ là"Đối chọi gaygắt" nhiều hơn .

Hiện tại Hoàn Nhan Khang nói ra lời nói mà trong lòng Tô Mi mong chờ đã lâu..., nàng tim nàng đập dồn dập, gương mặt cũng hồng lên.

"Tiểu Mi Nhi, nàng còn chưa nói nàng có yêu ta hay không a?" Hoàn Nhan Khang damặt so với Tô Mi dày hơn, lúc này nhìn chằm chằm vào cổ phấn hồng của Tô Mi,giọng điệu trong miệng trở nên vô lại, "Nàng nói đi, rốt cuộc nàng có yêu ta hay không!"

Bị Hoàn Nhan Khang hành hạ không có biện pháp, Tô Mi nhỏ giọng lầm bầm một câu,"Không thương làm sao ta có thể gả cho chàng đây!"

Thanh âm tuy nhỏ, lại bị Hoàn Nhan Khangnghe đầy đủ. Nhưng hắn cũng không tính cứ như vậy mà bỏ qua cho Tô Mi, ngược lại càng thêm quấn lấynàng, "Nàng nói cái gì, ta không nghe thấy, phiền nàng nói to hơn mộtchút, tai ta nghễnh ngãng!"

Biết Hoàn Nhan Khang là cố ý, Tô Mi vẫn cười, cuối cùng ôm lỗ tai của Hoàn Nhan Khang, túm đến trước mặt mình, "Ta nói, ta yêuchàng!"

Tô Mi cố ý lớn tiếng la lên, lỗ tai của Hoàn Nhan Khang bị chấn động"Ông" một tiếng, nhưng trong lònghắn lại hồi hộp!"Ta vẫn biết nàng yêu ta! Giống như tađây ngọc thụ lâmphong, thông minh tuyệt đỉnh, tiêu sái, một lòng một dạ, thật là nam nhân tốt, đến nơi nàotìm!"

Lần đầu tiên, thời điểm Hoàn Nhan Khang"Tự biên tự diễn" Tô Mi khônglàm trái lại hắn, ngược lại ôn nhu nhìn khuôn mặt càng ngày càng chín chắn, đối với phần nhân duyên này tràn đầy cảm kích.

Ung châu, truy phong nhai, thiên hạ đệ nhất trang.

"Nôn ——" Phượng Thất Thất đã không nhớ rõ đây là lần thứ mấy phun ra trong ngày hôm nay, mặc dù đãlàm Mẹ ba lần, thế nhưng nôn nghén lần này sovới hai lần đầu cũng lợi hại hơn nhiều lắm.

"Mẹ, uống nước!"

"Mẹ, lau miệng!

Hai người Long Dận Kỳ và Long Dận Lân đứng ở bên cạnh Phượng Thất Thất, đều cẩn thận từng ly từng tý nhìn Phượng Thất Thất. Thấy mẹ thống khổ nhưvậy, hai tiểu tử một bưng trà, một cầm khăn tay, khiến cho hai người Hoàn NhanMinh Nguyệt và Phượng Tà bên cạnh, nhìn gật đầu lia lịa.

Sau khi sinh hạ Phượng Kiêu, lần sinh sauPhượng Thất Thất sinh đôi ra — Long Dận Kỳ, Long Dận Lân. Hai tiểu tử này lớn lên giống nhaunhư đúc, khác biệt duy nhất là mi tâm của lão Nhị Long Dận kỳ có một nốt ruồi đỏ sẫm như máu, mà lão Tam Long Dận Lân ánh mắt là màu tím. Nếu không phải khác nhau rõ ràng như vậy, người bên cạnh đều không phân biệt được bọn họ.

Nhưng, đối với huynh đệ sinh đôi này trò chơi thích chơi nhất chính là"Đoán xem ta là ai". Bọn họ rất tinh quái, thường che giấu đặc điểm của hai người, để cho người bên cạnh đoán. Trừ Phượng Thất Thất vàPhượng Thương, ngay cả Đông Phương Lam, Hoàn Nhan Minh Nguyệt và Phượng Tà, cũng không phân biệt rõ ràng lắm hai tiểu tử này rốt cuộc ai là ai, lại càng không cần phải nói người khác, lạicàng thường bị lừa.

Lúc này, nhìn hai đứa con trai ngàythường một mực nghịch ngợm, như vậy quan tâm mình, Phượng Thất Thất đưa tay ra trên khuôn mặt bánh bao của haingười vuốt ve một chút, "Mẹ không có chuyện gì, phản ứng này của mẹ là bình thường."

"Mẹ, có phải mang thai đều khổ cực như vậy hay không a? Lúc sinh chúng con và đại ca, nhất định chịu khổ rất nhiều!" Long Dận Kỳ tay nhỏ bé đặt ở trên bụng của Phượng Thất Thất còn không có lộ rõ bụng, "Mẹ khổ cực như vậy, sau này chúng con nhất định sẽ hảo hảo hiếu kính mẹ! Không để cho bất luận kẻ nào khi dễ mẹ!"

"Đúng! Ta còn muốn đem món ăn ngon nhất đều hiếu kinh mẹ, còn muốn bảo vệ mẹ!" Long Dận Lân ởbên cạnh nắm quả đấm, giống như là có người khi dễ Phượng Thất Thất, hắn nhất định sẽ một quyền huy vũđi ra ngoài dường như.

"Bé ngoan!"

Hài tử hiểu chuyện như vậy, Phượng Thất Thấtmặc dù thân thể không thoải mái, tâm tình cũng rất tốt.

Thấy Phượng Thất Thất cười, Long Dận Kỳ và Long Dận Lân vỗ tay, "Mẹ cười! Lúc mẹ cười là đẹp nhất!"

Phượng Thương vừa tiến vào liền thấy một mànấmáp như vậy, Long Dận Lân vừa quay đầu lại, thấy Phượng Thương, lập tức nhào tới, "Cha,người đã trở lại a! Thứ tốt đem đến cho con đâu?"

Long Dận Lân trèo ba cái liền đến trong ngực Phượng Thương, Long Dận Kỳ cũng không cam chịu yếu thế, cũng trèo đến trong ngực Phượng Thương, tay nhỏ bé còn đang tìm kiếm trong quần áo của hắn, "Đúng vậy, cha, chúng con đã chăm sóc mẹ rồi, ngườiđáp ứng đưa lễ vật cho chúng con đâu?"

Không đợi Phượng Thương mở miệng, Long Dận Kỳ đã tìm được môt cây chủy thủ ở trong ngực Phượng Thương, mà Long Dận Lân cũng tìm được kiểu kiếm mình muốn .

"Cám ơn cha! Cha và mẹ đều tốt như nhau!" Lấyđược lễ vật, hai người không hềdính lấy Phượng Thương như mới vừa rồi, ngược lại trèo xuống dưới, vọt tới trướcmặt Phượng Thất Thất, hướng nàng bày ra lễ vật trong tay, "Mẹ, nhìn, concó uy phong không?" "Mẹ, con có phải rất tuấn tú không?"

Hai tiểu soái ca ở trước mặt Phượng Thất Thấtchơiđùa bảo vật, lại khiến cho sự khó chịu của Phượng Thất Thất giảm đi rất nhiều.

" Bảo bối nhà chúng ta tốt nhất, đẹp trai nhất!"

Được Phượng Thất Thất khích lệ , hai tiểu soáica giống như ăn mật ong đều rất ngọt ngào."Lần này đại ca trở lại, chúng ta nhất định phải đánh bại đại ca!" Long Dận Kỳ nắm chủy thủ của mình, đối với Long Dận Lân nói, "Không thể để cho đại ca chiếm được danh tiếng nữa!"

"Đúng! Lần này chúng ta liên thủ, nhất định phảiđánh bại đại ca!"

Đại ca trong miệng hai đứa bé chính là Phượng Kiêu, lúc hai tuổi đã đi đến Bách Điểu Sơn của Nam Phượng quốc. Phượng Thương và Phượng Thất Thất vốn làmuốn chờ Phượng Kiêu lớnlên để cho chính con lựa chọn con đường tương lai của mình, không nghĩ tới Phượng Kiêu khi còn bé tỏ ra nhiệt tình yêu thương đối với sâu độc, cộng thêm năm vị trưởng lão của Tường tộc tự mình chạy đến Bắc Chu quốc tới dụ dỗ Phượng Kiêu, bị nămlão đầu hấp dẫn, Phượng Kiêu rất không có cốt khí"Phản bội" Phượng Thương và Phượng Thất Thất, chạy đến Tường tộc học tập cổ thuật, vừa đi chính là hai năm.

Lần trước lúc Phượng Kiêu trở lại, hai huynh đệ Long Dận Kỳ và Long Dận Lân cùng người đại ca nàyđánh một cuộc, kết quả Phượng Kiêu thắng, chuyệnnày đối với tiểu huynh đệ rất là không phục, quyết định lần sau liên thủ đánh bại người đại ca này, cho nên năn nỉ Phượng Thương tìm kiếm vũ khí cho bọn họ, trẻ con thật dễ vui vẻ.

Đối với cuộc tỷ thí nhỏ giữa huynh đệ, Phượng Thương không có phản đối, ngược lại ủng hộ bọn họ cạnh tranh với nhau, lúc nãy,Phượng Thương đi ra ngoài mang về"Vũ khí" cho bọn họ, khiến cho hai huynh đệ cao hứng không thôi.

"Mẹ, cha, chúng ta đi ra ngoài!" Bọn họ cũng không tiếp tụclàm nũng, ngược lại trái phải"Chụt" Phượng Thất Thất hai cái sau đó chạy ra ngoài. Bọn họ cũng không muốn lúc đại ca trở lại còn thua thảm như vậy, làm saocũng không thể để cho Phượng Kiêu ở phía trước bọn họ, để khỏi bị đại ca chê cười, nói bọn họ làtiểu hài tử.

"Chậm một chút!" Phượng Thất Thất cònkhông códặn dò hai câu, hai đứa đã chạy ra ngoài.

"Khanh Khanh!" Phượng Thương đưa tay đem Phượng Thất Thất ôm vào trong ngực, bàn tay to đặt ở trên bụng của nàng, "Hôm nay có khá hơn chút nào không?"

Đông Phương Lam bên cạnh thấy vợ chồng son nàynhư vậy, lập tức đối với nữ nhi và nữ tế\*( con gái và con rể) dùng tay ra hiệu, ba người lặng lẽ lui ra. Thấy ngoạitổ mẫu cùng cha Mẹ đại nhân như vậy, Phượng Thất Thất đỏ mặt lên, dính vào trong ngực Phượng Thương.

"Vẫn như cũ, luôn muốn ói, cái gì cũng đều ăn không vào."

Nhìn khuôn mặt trơn bóng như ngọc của PhượngThất Thất, Phượng Thương nhẹ nhàng hôn lên cái trán của nàng, "Ta có mua ô mai khô nàng thích ăn ! Lúc nàng nôn nghén ăn một chút!"

"Ừ!" Phượng Thất Thất gật đầu, giống như chú mèo nhỏ lười biếng, cuộn tròn trong ngực PhượngThương, "Lúc trước sinh thời điểm sinh ba hài tử kia cũng không có bị khó chịu như vậy, đứa nhỏ này so với ba ca ca của mình nghịch ngợm hơn!"

"Ha hả. . . . . ." Vừa nghĩ tới Phượng Thất Thất sinh ình ba bảo bối,trong mắt Phượng Thương cũng là vô hạn ôn nhu. Năm năm, bọn họ có ba hài tử, tình cảm của hai người cũng càng thêm ngọt ngào.Ngay từ lúc Hoàn Nhan Khang lên ngôi, Phượng Thương đãnghĩ rời đi, tiếc rằng Bắc Chu quốc còn có rất nhiều chuyện cần làm, hai người ở lại kinhthành giúp Hoàn Nhan Khang một thời gian, lần giúp đỡ này nhất chính là năm năm.

Hiện tại, không dễ thoát ra, đi tới thiên hạ đệ nhất trang, bọn họ có thể bắt đầu cuộc sống gia đình yên ổn hạnh phúc .

"Hi vọng lần này là nữ nhi!" Phượng Thương nắm tay nhỏ bé của Phượng Thất Thất, nhiều năm như vậy,đôi taynày vẫn nắm chặt tay của hắn, theo hắn đi qua những năm tháng này, hôm nay, đôi tay này vẫn mềm mại như cũ, trơn bóng,trắng noãn, mà Phượng Thất Thất nhìn cũng không giống mẹ của ba hài tử mộtchút nào, dung mạo vẫn đẹp trẻ tuổi như cũ.

"Chàng nha, thật là muốn có nữ nhi đến điên rồi!" Phượng Thất Thất trêu chọc nói.

Nhà người ta đều hi vọng sinh nhi tử nối dõi tôngđường, Phượng Thương lạingược lại, vẫn hi vọng mình có một nữ nhi giống Phượng Thất Thất. Này ba nhi tử quá nghịch ngợm rồi, Phượng Thương hi vọng có một tiểu muội muội, để cho ba huynh đệ có thể trung hoà một chút cái gia đình tràn đầy dương khí này.

"Đúng vậy!" tay của Phượng Thươngnghịch ngón tay nhỏ bé của Phượng Thất Thất, "Ta nằm mơ cũng hi vọng nàng có thể sinh một nữ nhi! Sau đó nam nhân toàn gia chúng ta sẽ bảo vệ hai mẹ con các nàng,thật tốt!"

Thời điểm Phượng Thất Thất mang thai lần thai, chẩn mạch ra là sinh đôi, Phượng Thương liền đặc biệt hy vọng là một đôi nữ nhi, hoặc là long phượng thai. Không nghĩ tới dĩ nhiên là hai đứa con trai, mặc dù nhi tử nữ nhi đều thích, nhưng vật hiếm thường quý, trong gia đình này nhi tử nhiều, Phượng Thương đặc biệt đặc biệt hi vọng Phượng Thất Thất có thể sinh một nữ nhi vừa xinh xắn vừa thông minh.

Phượng Thương không có nữ nhi, mà hài tử Nạp Lan Châu của Nạp Lan Tín và Tố Nguyệt lại là cô bé, cho nên Phượng Thương mỗi lần nhìn thấy Nạp Lan Châu, đều"Trông mà thèm" vô cùng, hận không thểđoạt từ trong ngực Nạp LanTín, nuôi tại nơi này của mình.

Phượng Thất Thất biết Phượng Thương muốn nữnhi, tay nhỏ bé không nhịn được đặt ở bên trong bàn tay to của Phượng Thương, "Yên tâm đi! Lần này nhấtđịnh là nữ nhi! Hai lần trước không có nôn nghén, kết quả sinh hạ là nhi tử, lần này nôn nghén lợi hại như thế,không thể nghi ngờ là nữ nhi!"

Phượng Thất Thất nói như vậy, trong mắt PhượngThương tràn đầy mong đợi."Là nữ nhi là tốt rồi! Tấn Mặc đều sinh nữ nhi, nữ nhi của chúng ta cũng không thể kém!"

Ngửi thấy mùi dấm chua trong lời nói của PhượngThương, Phượng Thất Thất cười đến không nhịn được. Năm năm trước tấn Mặc giúp Cổ quân Uyển chữa bệnh, ở lạiTường tộc, không nghĩ tới một lần ở lại chính là hơn nửa năm. Chờ Cổ quân Uyển sau khi bình phục, hai ngườilại sớm chiều chung đụng sinh ra tình cảm, cuối cùng tổ chức đám cưới ở Tường tộc, Tấn Mặc vì yêu vợ, cũng ở lại Tường tộc.

Hai năm trước, Cổ Quân Uyển sinh hạ một nữnhi,đặt tên Tấn Ái Uyển, lúc ấy cái tên này, còn khiến cho Phượng Thương kinhngạc thật lâu. Nói Tấn Mặc không hiểu phong tình như vậy, vẫn quảng cáo rùmbeng chỉ muốn lo cho thân mình, sau khi cưới lại thông suốt, đặt tên cho nữ nhi cũng là nùng tình mật ý như vậy( ý nói tình cảm ngọtngào mặn nồng).

Để cho Phượng Thương "Ghen tỵ " hơnchính là, Tấn Mặc thế nhưng sinh nữ nhi.

Người bên cạnh một hai người đều sinh nữ nhi, nhàmình lại là ba"Hỗn tiểu tử", bảo Phượng Thương như thế nào không hâm mộ. Chonên Phượng Thất Thất mang thai lần này, Phượng Thương không chỉ một lần cầunguyện, nhất định phải là một nữ nhi.

Tâm tư của Phượng Thương, Phượng Thất Thất hiểurõ, nhưng là sinh nam sinh nữ, nàng có thể lựa chọn hay sao! Nhưng, lần nàymang thai so với trước kia thật sự có khác biệt rất lớn, Phượng Thất Thất trong lòng cũng hy vọngcó thể sinh một nữ nhi, đến lúc đóba ca ca chiếu cố muội muội, thật tốt!

Đã trải qua đợi chờ dài dằng dặc, cuối cùng cũng tới ngày Phượng ThấtThất sinh con.

Phượng Kiêu từ Nam Phượng quốc chạy trở lại,hôm nay bé đã được sáu tuổi, mặc dù hàng năm Phượng Kiêu chỉ có thể về nhà một lần, chỉ có thể ở bên cạnh cha Mẹ thời gian ngắn ngủi như vậy, thế nhưngtình cảm của bé đối với Phượng Thất Thất và Phượng Thương đặc biệt thâm hậu.

Thời điểm mới ra sinh, Phượng Kiêu còn có thể"Bài xích" Phượng Thương, ở họctập cổ thuật, thời điểm cóthể khống chế Tử cổ trong cơ thể, vấn đề như vậy đãkhông tồn tại rồi, bây giờ Phượng Kiêu đối với Phượng Thương cha có mỹ danh "Chiến thần" là vô cùng sùng bái.

Lúc này, Phượng Thất Thất ở trong phòng đau đếnđầu đầy mồ hôi, Phượng Thương mang theo ba nam tử hán, chờ chực ởbên ngoài, cùng chờ còn có Minh Nguyệt Thịnh. Thời gian sáu năm, Minh Nguyệt Thịnh vẫnnhư cũ tiêu sái lỗi lạc, dung mạo không thay đổi. Phượng Thất Thất sinh con lần này, hắn chỉmang theo Phượng Kiêu đi tới thiên hạ đệ nhất trang.

"Cha, Tiểu muội muội làm sao còn không raa?" Long Dận Lân bộ dạng giống như Tiểu đại nhân, chắp tay sau lưng, kiễng chân, nhìn quanh trong nhà.

"Đúng vậy a, cha, tiểu muội muội lúc nào đi ra ngoài a?" Long Dận Kỳ cũng rất gấp gáp, vẻ mặt hai huynh đệ sinh đôi cũng là giống nhau, ngược lại Phượng Kiêu người đại ca này, vẫn cắn miệng, nhìn vào trong nhà,một câu nói cũng không nói.

"Bé ngoan, đợi thêm một lát nữa!"

Bàn tay to của Minh Nguyệt Thịnh ở trên đầu Long Dận Kỳ và Long Dận Lân sờ sờ, đây là con của nàng, hắn cũng rất yêu thích. Tất cả, có liên quan đến Phượng Thất Thất, Minh Nguyệt Thịnh cũng sẽ thích, huốngchi từ trên mặt hài tử có thể gặp chút ít bóng dáng của nàng.

Phượng Thất Thất mặc dù không phải là lần đầu tiên sinh con, nhưng Minh Nguyệt Thịnh vẫn buông xuốngchính vụ trong tay, tự mình giúp đỡ Phượng Kiêu chạy tới. Giống như lúc Phượng Thất Thất sinhPhượng Kiêu, thời điểm Long Dận Kỳ và Long Dận Lân mới rađời, Minh Nguyệt Thịnh cũng chờ chực ở bênngoài.

Mặc dù hắn không phải là người theo ở bên người nàng, hắn cũng hi vọng vào thời điểm nguy hiểm như vậy có thể ở phía ngoài. Chỉ cần nghe được một tiếng"Mẫu tử bình an" , hắnsẽ yên lòng.

Nghe được Minh Nguyệt Thịnh an ủi, huynh đệ sinh đôi yên tĩnh lại, hàm răng nhỏ của hai đứa cắn chặtđôi môi đỏ, ánh mắt lo lắng, cũng không "Ồn ào" nữa.

Đã sinh hạ hai lần, hơn nữa thai thứ hai lại là song sinh, nên lần sinh này của Phượng ThấtThất cũng không lâu lắm hài tử đã được sinh ra.

"Chúc mừng chúc mừng, là một thiên kim tiểu thư!"

Lúc bà mụ nói ra những lời này, Phượng Thươngmừng rỡ có chút u mê, "Ta có nữ nhi?"

"Đúng a! Chúc mừng Nhiếp Chính Vương, là một tiểu quận chúa xinh đẹp!"

"Thật tốt quá! Ta có nữ nhi!" Không kịp nghĩ có thích hợp hay không, Phượng Thương vọt tới bên cạnh PhượngThất Thất, "Khanh Khanh, nàng cực khổ! Chúng ta có nữ nhi rồi!"

Phượng Thất Thất ngay từ lúc sinh hạ hài tửxong, biết là nữ nhi, nguyện vọng trong lòng cũng được thỏa mãn rồi,lúc này thấy Phượng Thương vui mừng giống như hài tử, Phượng Thất Thất mệt mỏicười cười, "Cái này chàng hài lòng rồi nhé!"

"Sau này bốn người chúng ta sẽ hảo hảo bảovệ hai mẹ con các nàng, tuyệt đối không để cho các nàng bị bất kỳ ủy khuất gì! Cám ơn nàng, Khanh Khanh! Cám ơn nàng đã sinh con dưỡng cái cho ta!"

Chờ lúc Phượng Thương đem tiểu nữ nhi đã được bao bọc cẩn thận ôm đến trước mặt Phượng Thất Thất, tiểu nữ nhi đang phun bọt khí.

"Phượng Thương, đặt tên cho hài tử đi!" Con trai con gái đầy đủ, bên cạnh có người yêu dấu nhất phụng bồi, Phượng Thất Thất cảm thấy mìnhvô cùng hạnh phúc.

" Long phượng thai của nhà A Khang gọi là Hoàn Nhan Triệt và Hoàn Nhan Thần Hi, nữ nhi của chúng ta gọi là Phượng Hoàng, có được hay không?"

Thấy Phượng Thương đặt tên cho tiểu nữ Nhi một cái tên khí phách như vậy, Phượng Thất Thất nhịn không được bật cười lên. Người nam nhân này a! Bốnhài tử, một người là Kiêu hùng, một đôi là Kỳ Lân, bảo bối này lại là Phượng Hoàng, hắn thật là hận khôngđược nói cho thế nhân, chỉcó bảo bối nhà mình mới làtốt nhất.

"Hảo! Kia nhũ danh gọi là Long nhi, chàng nói cóđược hay không?" Phượng Thất Thất đặt tên có thâm ýkhác, Phượng Kiêu đi theo họ nàng, nhi tử sinh đôi cùng Phượng Thương họ Long, lần này PhượngThương để cho tiểu nữ Nhi chờ đợi bao lâu này lần nữa lại mang họ Phượng, Phượng Thất Thấtdứt khoát đặt nhũ danh cho Phượng Hoàng cùng họ Long có liên quan, vừa hay long phượng đều có, thật tốt.

Phượng Thương sao lại không biết ý nghĩ trong lòng của Phượng Thất Thất, Phượng Hoàng, Long nhi, dònghọ của hai người đều bao hàm ở bên trong, như vậy vừa lúc chứng thực, hài tửlà kết tinh tình yêu của bọn họ.

Hai người còn không kịp nói nhiều, ba cái đầu đãxuất hiện ở trước mặt bọn họ, "Cha, cho con nhìn muộimuội!" "Con cũng muốn nhìn!" Long Dận Kỳ và Long Dận Lân vươn tay về phía Phượng Hoàng mới sinh ra, khôngnghĩ tới còn không có đụng đến Phượng Hoàng,đã bị Phượng Kiêu cắt ngang.

"Tiểu muội muội còn nhỏ, chờ lớn cho cácngươi ôm!&quo

## 149. Chương 156 : Phiên Ngoại Phúc Nhĩ

Ta là một nô tài bé nhỏ không đáng kể, không bắt mắt nhất, trong hoàng cung Nam Phượng,mười một tuổi vào cung, đến bây giờ, ta đã sống ở trong hoàng cung này được một giáp, cũng chính là sáu mươi năm .

Nói như vậy, các ngươi đã biết tuổi của ta rồi, ta đã bảy mươi mốt tuổi. Nô tài ở trong cung điện này, không ai lớn tuổi hơn so với ta.Người vào cung cùng với ta lúc ban đầu, cũng đã cát bụi trở về với cát bụi, đất về với đất, duy chỉ có lại ta, còn sống trên cõi đời này, hưởng thụ mặt trời mọc mặt trời lặn, sóng lên sóngxuống, vẫn cùng cái Vương triều này, tiếp tục sống cùng nhau.

Mọi người trong cung nhìn thấy ta, cũng sẽ tônkính xưng một tiếng Phúc công công, mặc dù chỉ là thái giám tổng quản bên cạnh hoàng đế, nhìn thấy ta cũng nhượng ba phần lễ. Ta từtrong con mắt của bọn họ, thấy được tôn kính cùng sợ hãi, Tiên Hoàng nói, đây làta nên được , cho nên ta đương nhiên hưởng thụ hết thảy.

Ta thích phơi nắng, mỗi ngày cũng sẽ đến trong viện, ngồi ở trên xích đu, hưởng thụ ánh mặt trời ấmáp. Chỉ có thấy mặt trời từ phương đông mọc lên, ta mới có thể xác định ta đã sống quá một ngày.

Tiên Hoàng thoái vị, ta vốn là muốn đi theo Tiên Hoàng, nhưng Tiên Hoàng nói ta tuổi già, để cho ta ở lại trong cung dưỡng lão. Ta biếtTiên Hoàng là vì muốn tốt cho ta, theo ở bên cạnh Tiên Hoàng nhiều năm nhưvậy, ta rất có năng lực được hiểu được ẩn ý bên trong tiếng nói của Tiên Hoàng, phân biệt được trong giọng nói của người là thật hay giả.

Mặc dù biết Tiên Hoàng là thật tâm tốt với ta, nhưng trong lòng ta vẫn khổ sở. Bởi vì,ta già rồi, không thể hầu hạ Tiên Hoàng được nữa. Nhìn người và Phượng Hoàng Tiểu chủrời đi, ta đột nhiên cảm giác thấy trong lòng vắng vẻ, người kia làm bạnvới ta nhiều năm từ lúc còn là Tiểu hoàng tử đến lúc trưởng thành, sau này cũng không cần ta nữa.

Cũng may, tân hoàng đối với ta rất tốt, mỗi lầnthấy ta, cũng không để cho ta quỳ xuống, ngược lại mở miệng một tiếng Phúc công công, để cho ta có chút chịu không nổi.

Mỗi khi, thấy tân hoàng, ta cũng sẽ hoảng hốttrong nháy mắt như vậy, đôi mắt màu tím kia của tân hoàng, khiến cho ta nghĩ tới nhiều chuyện trong quá khứ, rất nhiều rấtnhiều.

Lại nói, tân hoàng cũng là ta nhìn lớn lên( ý nói chăm sóc từ nhỏ đến lúc trưởng thành). Thời điểm, Tiên Hoàng mang theo đứa nhỏ này vào cung, ta liền biết quyết định của Tiên Hoàng. Lúc trước khi Tiên Hoàngcòn sống, người chỉ có yêu ba nữ nhân.

Thứ nhất, đương nhiên là Kính Đức hoàng hậu, bà làMẹ đẻ của Tiên Hoàng, tên là Miêu Sở Vân, là một nữ nhân với dung mạo vừa xinh đẹp ôn nhu, vừa đáng thương.

Người thứ hai, là chính là cô gái Phương Bắc kia. Ta bất quá là nô tài, không thể suy đoán bừa bãi nội tâm của Tiên Hoàng, nhưng ta lại biết, TiênHoàng cả đời này, thậm chí đến chết, trong lòng cũng chỉ chứa cô gái gọi là Phượng Thất Thất kia. Chỉ tiếc, cõi đời này cũng không phảilà cố gắng thì được đền đáp, cũng không phải là ta yêu ngươi, ngươi sẽ yêu ta. Tiên Hoàng kế thừa sự si tìnhcủa Kính Đức hoàng hậu, cuối cùng vìnàng kia, chờ đợi nhiều năm như vậy.

Cho đến. . . . . . Người nữ nhân thứ ba xuấthiện.

Mặc dù, ở trong mắt rất nhiều người, ta đã là thập cỗ lai hy, trừ cái danh tiếng Phúc công công này, khôngcòn có đặc điểm khác, thế nhưng bọn họ đã quên, ở trong cung lạnh lùng vô tình này, ta có thể sống quámột giáp, đủ để nói rõ khả năng của ta.

Ví dụ như, ta biết rõ chủ tử yêu thích cái gì, biết cái gì nên nói cái gì không nên nói, tiếp theo, ta có trí nhớ vô cùng tốt, có thể nhớ được rất nhiều chuyện, rất nhiều hình ảnh một cách rõ ràng.

Tựa như, bây giờ ta nhớ tới thời điểm, mới gặp gỡ vị chủ tử kia, hình ảnh củakhuôn mặt kia, sẽ lập tức nhảy vào trong đầu ta, làm sao cũng đều không đi.

Tiên Hoàng không tham sắc, đây là chuyện mà mọi người ở Nam Phượng quốc đều biết. Tất cả mọi ngườiđều hâm mộ và ghen tỵ với Cổ Quân Dao. Nàng là côgái duy nhất bên cạnh Tiên Hoàng, Tiên Hoàngvì nàng huỷ bỏ chế độ hậu cung kéo dài trăm năm, biểu lộ lục cung vô phi, bên cạnh chỉ có một vị nữ tử này.

Mọi người đều nói, Tiên Hoàng là một nam tử si tình, nhưng mọi người lại không rõ, nếu TiênHoàng si tình với Cổ Quân Dao, vì sao không để hậu vị cho nàng, mà chỉ để cho nàng lấy thân phận phi tử theo bên cạnh.

Đối với chuyện này, dân gian từng thảo luậnnhiều lần. Cuối cùng mọi người nhất trí cho rằng, Tiên Hoàng làm như thế, vì không muốn phá hủy tình cảm giữa người và Cổ Quân Dao, nếu làm hậu, thì không có tình yêu đích thực, Đế hậu từ xưa đến nay ở chung với nhau cũng vì ích lợi, tình cảm tự nhiên lạnh nhạt. TiênHoàng không muốn thua thiệt nữ nhân mình yêu mến, cho nên thủy chung không để cho nàng ngồi lên cái vị trímắt nhìn xuốngchúng sinh kia .

Về điểm này, thời điểm ta thuật lại cho Tiên Hoàng, Tiên Hoàng không nóichuyện, vẻ mặt vẫn như cũ. Chỉ có ta biết, trong lòng Tiên Hoàng, đem vị trí kia, để lại cho người mà trong lòng mà Tiên Hoàng khát vọng mơ ước thế nào cũng không thể đụng tới. Ở trong lòng Tiên Hoàng, chỉ có nàng kia mới có tư cách ngồi ở vị trí đấy, nàng kia, là nỗi đau vĩnh viễn trong lòng Tiên Hoàng.

Nói đến nàng kia, sẽ không thể không nói đến hai người vật truyền kỳ nhất trên đại lục đó là —— Liên công tử và Quang Hoa công tử.

Hai người này, một y thuật inh, một tàiphúthiên hạ, nhưng chỉ có rất ít người biết, hai người này thật là một người, chính là ta mới vừa nói cô gái ——Phượng Thất Thất.

Nàng là một nữ nhân, tập hợp hàng vạn hàngnghìn sủng ái của nữ nhân, trong thiên hạ không có nữ nhân nào có thể so với nàng hơn tôn quý hơn, xinh đẹp hơn.

Thế nhưng, nàng xinh đẹp và tôn quý như vậy cũng không có kiêu ngạo, ngược lại, nàng hòa ái dễ gần, đốiđãi với người rất thân thiết, khiến cho người ta thấy sẽsinh ra lòng thân cận, không dám không tôn trọng vẻđẹp của nàng.

Nữ nhân quan trọng nhất trong lòng Tiên Hoàng,chính là nàng. Tiên Hoàng hai mươi tuổi gặp nàng, sau hai mươinăm, nàng vẫn là vết thương trong ngực Tiên Hoàng, không thể đụng vào, vừa đụng liền đau.

Ta từng hi vọng Tiên Hoàng có thể vì mỹ nhân dũng cảm đánh một trận, hướng cái nam nhân kiêu ngạokia hạ chiến thư, Tiên Hoàng cũng từng nghĩ như vậy. Thế nhưng, nhìn đến nàng kia ôn nhu rúc vào nam nhân bên cạnh mà hắn cho tới bây giờ chưa từng thấy nụ cười kia,Tiên Hoàng cũng biết mình chậm.

Tiên Hoàng trong một lần say rượu, nói với ta,"Một bước sai, từng bước sai" . Nhìn bộ dáng Tiên Hoàng như vậy, ta đau lòng thay cho người. Ta nhận thấy người là một, đại trượng phu thẳng thắn vô tư, không thể che dấu tình cảm yêu thương củamình đối với Phượng Thất Thất, cũng nói với Phượng Thương,nếu hắn có lỗi với nàng, mình nhất định sẽ đoạt lấy nàng, hảo hảo che chở.

Chẳng qua là, Phượng Thương cũng không có cho Tiên Hoàng một cái cơ hội như vậy. Bọn họ ân ân ái ái, sinh con dưỡng cái. Mà Tiên Hoàng chỉ có thể ở thờiđiểm mỗi lần nàng kia sinh con chờ đợi bên ngoài, sau khi nghe nàng mẫu tử Bình Anliền rời đi.

Một thời gian đai, ta bất bình thay cho Tiên Hoàng. Kể từ khiKính Đức hoàng hậu qua đời, Tiên Hoàng bịđưa đến Tây kỳ quốc làm con tin, ta vẫn theo ở bên cạnh Tiên Hoàng, nhìnTiên Hoàng như thế nào lớn lên, như thế nào thành thục, như thế nào học xongche dấu nội tâm, như thế nào tính toán mưu kế. Ta chăm sóc Tiên Hoàng giống nhưcon của mình, không nghĩhài tử ta che chở, thế nhưng cuối cùng cũng có một ngàybị thương tâm.

Theo lý thuyết, ta hẳn là vì Tiên Hoàng báo thù, giúp người đoạt lại nàng kia, nhưng ta không làm được.

Cũng là bởi vì ta hiểu rất rõ Tiên Hoàng, ta biết vị tríPhượng Thất Thất ởtrong lòng người là không người nào có thể thay thế, nếu ta làm cho nàng rơi lệ, Tiên Hoàng chắcchắn không để ý đến tình cảm nhiều năm mà giết ta. Ta không phải sợ chết, ta sợ ta chết, không ai tậntâm tận sức chiếu cố Tiên Hoàng như ta vậy.

Hơn nữa, ta hi vọng Tiên Hoàng vui vẻ. Ta nhậnthấy ở Tiên Hoàng, nàng kia hạnh phúc, chính là hạnh phúc của người . Nếu ta phá hủy hạnh phúc của nàng kia, nàng khổ sở, TiênHoàng chắc chắn càng thêm khổ sở. Ta không muốn, để cho Tiên Hoàng khổ sở, trên con đường vận mệnh của người đã phải làm nhiều điều sai trái đã đủ bất hạnh rồi, ta không thể tước đoạt hạnh phúc chỉ còn lại nho nhỏ trong lòngngười.

Cho nên, ta đứng ở Tiên Hoàng phía sau, nhìnngười vì nàng kia hỉ, vì nàng kia vui mừng, vì nàng kia bi thương, vì nàng kia khổ sở, nhưng không thể ra sức, không có cách nàolàm bất cứ chuyện gì vì Tiên Hoàng.

Mọi người xem, ta lớn tuổi, một hồi nhớ lại, là không khỏi cảm khái vô hạn, lại đã quên nói chuyện chính rồi.

Ta nói , Tiên Hoàng để ý nhất ba nữ nhân trong đóvị thứ ba, lại có liên quan đến nàng kia, nàng gọi Phượng Hoàng, là nữ nhi của Phượng Thất Thất vàPhượng Thương.

Thời điểm Phượng Hoàng mới ra đời, Tiên Hoàngđã hai mươi sáu tuổi. Lần đó ta ngã bệnh, Tiên Hoàng thông cảm ta, để ta ở trong cung, mang theo tân hoàngđi thiênhạ đệ nhất trang, cũng chính là chỗ ở của Phượng Thất Thất.

Lần đó, Tiên Hoàng trở lại, ta thấy được trên người Tiên Hoàng một loại tia sáng,mà ta chưa từng thấy bao giờ.

"Phúc Nhĩ, nàng sinh một nữ nhi, mẫu tửbình an."

Trong giọng nói của Tiên Hoàng, ta có thể nghe ra Tiên Hoàng rất cao hứng. Xế chiềuhôm nay, Tiên Hoàng nói rất nhiều chuyện về tiểu nữ oa mới ra sinh này, nghe nói nàng có một đôi mắt màu đen, linh hoạt giống Phượng Thất Thất, nghe nói nàng rấtthích Tiên Hoàng, ở trong ngực Tiên Hoàng chơi thật lâu, nghe nói lúc TiênHoàng đi tiểu phượng hoàng"Oe" một tiếng khóc đến thê thảm, khiến cho tim của Tiên Hoàng suýt nữa ngừng đập.

"Phúc Nhĩ, nàng thân thiết với ta hơnPhượng Thương, ta rốt cục cũng hòa một lần."

Lúc Tiên Hoàng nói lời này, trong lời nói tràn đầy tính trẻ con. Sau khi Phượng Thương chiếmlấy được trái tim của Phượng Thất Thất, Tiên Hoàng lần đầu tiên hãnh diện như vậy. Tiểu phượng hoàngthích thúc thúc này hơn cả cha, Tiên Hoàng sau khi miêu tả Phượng Thương lúc đó giống như bột nặn, còn"Ha ha" cười to hai tiếng. Đó là tiếng cười sảng khoái mà thật lâu rồi ta cũng không có nghe được, lúc ấy ta liền đem tên"Phượng Hoàng"ghi tạc trong lòng.

Nói về, đôi vợ chồng Phượng Thương và Phượng Thất Thất cũng thật là khí phách. Thiên hạ này, tựa hồ không có ai có thể tôn quý hơn vợ chồng bọn họ, cho nên bọn họ quyết định đặt tên cho hài tử của mình, cũng rất có khí phách.

Con lớn nhất, cũng là tân hoàng hiện tại Phượng Kiêu, tên giống nhưngười, tân hoàng là tộc trưởng của Tường tộc, cổ thuật Thiên Hạ Vô Song, thời điểm khóe miệng giương lên, đôi mắt nhìn xuống muôn dân rất khí khái, khiến cho ta phải cảm thán danh tự nàygọi lên thật là tốt.

Lão Nhị Long Dận Kỳ, lão Tam Long Dận Lân, ứngtheo tên gọi"Kỳ Lân" thượng cổ thần thú. Hai huynh đệ này là sinh đôi, dung mạo không có gì khác nhau, điểm khác biệt duy nhất chính là nốt ruồi son và đôi mắt màu tím. Trong thiên hạ, có rất ít người chưa từng nghe qua tên hai người này, hai người đều là nhân trung chi long, rất hợp với cái tênKỳ Lân này.

Về phần Phượng Hoàng Tiểu chủ, ta không nói,các vị cũng có thể nhận thấy danh tự này khí phách như thế nào. Phượng Hoàng, Phượng Hoàng,cũng chỉ có đôi vợ chồng như vậy mới có thể dặt một cái tên liều lĩnh như vậy. May mà,Phượng Hoàng còn có một nhũ danh đặc biệt —— Long nhi, danh tự này mặc dù cũng khí phách mười phần, nhưng so với Phượng Hoàng, vẫn nội liễm rấtnhiều.

Thời điểm Phượng Hoàng Tiểu chủ mới ra đời, Cẩn phi đã qua đời, Tiên Hoàng không có nạp phi, hậu cungđể không. Mặc dù đại thần liều chết can gián, nhưng Tiên Hoàng đối với những tiếng hô kia vẫn làm như không thấy, có tai như điếc. Tất cả mọi người nói quân Vương của Nam Phượng quốc sitình, không người nào có thể địch được, bọn họ nào biết, nữ nhân đã chết kia,đã đổi tên đổi lại họ, cùng người mình yêu cao bay xa chạy.

Đây là hứa hẹn của Tiên Hoàng đối với Cổ Quân Dao, cưới nàng, căn băn chỉ là thủ thuật che mắt mọi người. Cẩn phi cũng giốngnhư phong hào của nàng, nghiêm cẩn tuân thủ ước định với Tiên Hoàng, cho đến khi nàng gặp được người mình yêu.

Ta vốn cho là, mấy năm chung đụng, Tiên Hoàng chắc sẽ có một chút không nỡ, dù sao trong cung hay ngoài cung, Cẩn phi cũng là nữ nhân duy nhất. Nhưng thời điểm Cổ Quân Dao nói muốn rời đi, Tiên Hoàngđổi lại không có biểu hiện ra cái gì ngoài ý muốn cùng lưu luyến, tuyệt bút vung lên, cho nàng hạnh phúc.

Ta vẫn đều cho rằng, Tiên Hoàng là một người ôn nhu, mặc dù ở thời điểm cải cách người làm việc mạnh mẽ quyết đoán, không nương tay chút nào, nhưng tronglòng, còn giữ lấy một phần bản tính của Kính Đức hoàng hậu. Cho nên người có thể buông tay cô gái mình yêu mến, mới có thể cho người nữ nhân ở bên mình lúc rời đi cho nàng hạnh phúc.

Phượng Hoàng Tiểu chủ lần đầu tiên tới hoàng cung, là ở thời điểm nàng bảy tuổi.

Tiên Hoàng lúc này đã lập người kế thừa ngôivua, bởi vì người không nạp phi, đại thần trong triều lo lắng vấn đề con nối dòng, Tiên Hoàng trực tiếp đem tân hoàng lập làm thái tử. Nói nhiều nhưvậy, ta còn không có giới thiệu tên của tân hoàng, ngài ấy gọi là Phượng Kiêu, là nhi tử đầu tiên của Phượng Thất Thất vàPhượng Thương.

Trong triều thấy Tiên Hoàng muốn lập một ngườikhông có quan hệ máu mủ làm thái tử, Nam Phượng quốc sẽ rơi vào tayngười khác, đều rối rít dâng tấu. Chuyện này cũng bị người khác lợi dụng,trong nước xuất hiện làn sóng nho nhỏ.

Đối với những kẻ, tìm kiếm thế lực, Tiên Hoàng lấy thếsét đánh lôi đình bình định, các đại thần cũng bởi vìnhững thứ máu tanh kia câm mồm . TiênHoàng ôn nhu quá lâu, bọn họ đều quên Tiên Hoàng là hạng người gì.

Từ đó về sau, không ai chất vấn quyết định của Tiên Hoàng, Phượng Kiêu vững vàng trởthành thái tử.

Đối với chuyện này, Tiên Hoàng cũng không cótrưng cầu ý kiến của Phượng Thương và Phượng Thất Thất, ngược lại trực tiếp hỏi Phượng Kiêu. Hài tửkia, không, tân hoàng khi đó chỉ trả lời một câu, "Có vẻ như rất vui vẻ!" Tiên Hoàng cũng biếtlà hắn đồng ý.

Sau khi Phượng kiêu trở thành thái tử, PhượngHoàng tới Nam Phượng quốc gặp ca ca.

Đó là, lần đầu tiên ta nhìn thấy Phượng Hoàng Tiểu chủ. Khi nàng mộtthân bạch y, thời điểm cười chạy tới, ta rõ ràng cảm giác được thân thể Tiên Hoàng khẽ run một chút.

Tiểu chủ, hoàn toàn là nàng kia thu nhỏ lại. Vô luận cười một tiếng một cái nhăn mày, hay là giận dữ, cũng là bộ dáng của nàng kia. Suy cho cùng . . . . . là cốt nhục của nàng a!

Thời điểm nhìn thấy Phượng Hoàng Tiểu chủ, ta cóchút lo lắng nhìnmắt Tiên Hoàng. Từ trong mắt của người, ta thấy được khiếp sợ, trừ khiếp sợ, không cótâm tìnhkhác. Khi đó, ta thở phào nhẹ nhõm, ta còn lo lắng Tiên Hoàng sẽ đem tình yêu từ trên người Phượng Thất Thấtchuyển dời đến trên người giống nàng nhưđúc - Phượng Hoàng Tiểu chủ.Nhưng, hình như là tađã nghĩ quá nhiều, Tiên Hoàng cũng không có ý nghĩnhư vậy.

Tiên Hoàng, nuôi Phượng Hoàng Tiểu chủ giốngnhư nữ nhi của mình, đem nàng cưng chìu đến tận trời cao.

Ta chưa từng có tận mắt nhìn thấy Tiên Hoàng sủng nịch mộtngười như vậy, người đem Phượng Hoàng Tiểu chủ ôm vào trong ngực, khiến cho nàng có cao hơn có thể nhìn thấy phong cảnh ở vị trí xa hơn. Người đem quả vải đã được bóc vỏ, đút vào trong đôi môi đỏ sẫm của Phượng Hoàng Tiểu chủ.

Bởi vì Phượng Hoàng Tiểu chủ thích màu trắng, người sai người dệt ratấm tơ lựa lộng lẫy so với đám mây còn mềm mại hơn để làm bộ đồ mới cho Phượng Hoàng Tiểu chủ.

Tóm lại, Tiên Hoàng đem tất cả sủng ái, đều đặt ở trên người Phượng Hoàng Tiểu chủ. Người thậm chícònmuốn phong Phượng Hoàng Tiểu chủ thành công chúa, lại bị Phượng Hoàng Tiểu chủtrực tiếp cự tuyệt. Phượng Hoàng Tiểu chủ khi đó đã nói một câu nói, Tiên Hoàng cũng không có lưu ý, ta lại nghe ở trong lòng.

"Minh Nguyệt Thịnh, ta không muốn làm côngchúa! Công chúa cách ngươi quá xa!"

Lời này, Tiên Hoàng cho rằng tính trẻ con,nhưng ta lại thấy ánh mắt Phượng Hoàng Tiểu chủ như đang nhìn người mình thích. Lúc ấy lòng khẽ runmột chút, lúc Phượng Hoàng Tiểu chủ nhìn về phía ta, ta đang cúiđầu xuống.

Đối với biểu hiện của ta, Phượng Hoàng Tiểu chủvôcùng hài lòng, nàng tùy ý hưởng thụ sủng nịch của Tiên Hoàng, cũng viết thư nói cho chamẹ, nàng thích Nam Phượng quốc, phải ở lại chỗ này.

Ta không biết, Phượng Thất Thất sau khi nhìn đến láthư này sẽ nghĩ như thế nào, nàng và Phượng Thương sợ rằng không biết, nữ nhi bảytuổi của bọn họ đã yêu Tiên Hoàng. Cặp mắt trong suốt kia, lóe lên ánh sáng, trừ ta đây người ngoài cuộc có thể nhìn thấu đáo, ngay cả Tiên Hoàng cũng không có nhận thấy được.

Phượng Hoàng Tiểu chủ ở lại trong cung, một lầnở lại chính là tám năm.

Tám năm, năm tháng như thoi đưa, Phượng Hoàng Tiểu từ một nữ hài tử trởthành một thiếu nữ trưởng thành duyên dáng yêu kiều .

Khi đó, Phượng Thất Thất đã không lộ diện trên thế gian nữa, danh hiệu đệ nhất mỹ nhân, từ trên người Minh Nguyệt côngchúa, chuyển dời đến trên người Phượng Thất Thất, sau lại rơi vào trên đầu Phượng Hoàng Tiểu chủ .

Mặc dù mới mười lăm tuổi, nhưng Phượng Hoàng Tiểu chủ đã thành mỹ nữ nổi tiếng trên đại lục. Nàng thuần khiết giống như giọt sương sớm đậu trên lá xanh, sạch sẽ giống như Tuyết Liên Hoa nở rộ trên Thiên Sơn. Từng người gặp Phượng HoàngTiểu chủ, cũng sẽ chìm đắm trong tiếng cười ôn nhu, và giọng nói thân thiết của nàng.

Nàng giống như mẹ của nàng, có mị lực hấp dẫn ánh mắt của người khác, cũng có đầy đủ nhã nhặn của quýtộc trên người.

Mỹ danh của Phượng Hoàng Tiểu chủ, theo tuổicủa nàng tăng trưởng, mọi người đều rõ, nàng trở thành đối tượng được các thế gia công tử mến mộ.

"Minh Nguyệt Thịnh, ta không thích nhữngnam nhân kia!" Phượng Hoàng Tiểu chủ rất ôn nhu, lại chỉ ở một thời điểm biến sắc mặt, đó chính là bị tỏ tình. Mỗi khi Phượng Hoàng Tiểu chủ nói những lời này,Tiên Hoàng cũng sẽ xoa nhẹ đầu của nàng, thân mật hỏi, "Long nhi thích người nhưthế nào? Ta tìm tới cho con!"

"Ta thích ngươi!"

Phượng Hoàng Tiểu chủ từ trước đến nay vẫn vừa trực tiếp vừa tự nhiên như vậy,ta còn nhớ được, lúc nàng lần đầu tiên nói như vậy, Tiên Hoàng đầu tiên làsửng sốt, sau đó phá lên cười, "Long nhi, ta già rồi."

Tiên Hoàng nói như vậy, để lộ ra liễu hai tầng ý tứ. Thứ nhất, người đã biết Phượng Hoàng Tiểu chủ mến mộ mình; thứ hai, người sẽkhông tiếp nhận tình cảm của Phượng Hoàng Tiểu chủ .

Trả lời như vậy, Phượng Hoàng Tiểu chủ thôngminh như vậy người như thế nào không biết, nhưng câu trả lời của nàng càng làmcho người kinh ngạc, "Minh Nguyệt Thịnh, ta sẽ không từ bỏ!"

Nếu có người hỏi ta, khi hai người ý chí đều kiênđịnh, đụng vào nhau, sẽ phát sinh cái gì? Ta sẽ nóicho hắn biết, vậy sẽ là một cuộc khảo nghiệm Tâm và tình, phải chạy Ma-ra-tông chạy cự li dài,phải. . . . . . Thiên băng địa liệt( trời long đất lở)!

Thời điểm Lễ trưởng thành Phượng Hoàng Tiểu chủ mười sáu tuổi, talần nữa lại nhìn thấy Phượng Thất Thất. Nàng và Phượng Hoàng Tiểu chủ đứng chung một chỗ, thế nhưng không phân biệt được tuổi tác, người không biết còn có thể cho là các nàng là một đôi tỷ muội sinh đôi.

Cùng tới với Phượng Thất Thất, còn có trượng phu và nhi tử của nàng. Cả nhà bọn họ, đoàn tụ trong cungđiện của Tiên Hoàng.

Có thể nhìn thấy Phượng Thất Thất, Tiên Hoàngthật sự cao hứng, cả buổi tối, nụ cười trên khóe miệng của Tiên Hoàng chưa từngdừng lại, tình cảnh này rơi vào trong mắt Phượng Hoàng Tiểu chủ, hiển nhiên trởthành một loại đau đớn.

Đêm đó, Tiên Hoàng uống rượu say, ta ở bên cạnhhầu hạ. Đêm khuya, Phượng Hoàng Tiểu chủ đột nhiên tới đây. Nàng mặc đơn bạc, nằm ở bên cạnh Tiên Hoàng, ta kinhngạc đến nỗi suýt kêu ra tiếng, thế nhưng nàng lại điểm huyệt của ta, khiến cho ta không cách nàonhúc nhích.

"Người tại sao lại không thể nhìn ta nhiềuhơn một cái đây? Chúng ta chẳng qua là hơn kém nhau 26 tuổi mà thôi! Tại sao người không chịu tiếp nhận ta?"

Phượng Hoàng Tiểu chủ rúc vào trong ngực TiênHoàng đang say rượu, còn giống như một hài tử đáng thương, hình dáng của nàng cùng thanh âm rưng rưng, khiến cho ta nghe thấy cảm thấy đau lòng.

"Quân sinh ta chưa sinh, ta sinh Quân đã già. Nhưng là, ta không quan tâm, ta một chút cũng không để ý!"

Thời điểm Phượng Hoàng Tiểu chủ muốn hôn Tiên Hoàng, Tiên Hoàng mởmắt, ngăn lại hành động "Hoang đường" của nàng.

"Long nhi, trong lòng ta từ đầu đến cuối chỉ có mẹ của con. Nàng là người ta thích cả nhất, cũng là cô gái duy nhất ta yêu. Contừng hỏi ta, vì sao hậu vị lại bỏ trống, nhớ không. Hiện tại ta cho con biết,ta từng hứa hẹn mẹ của con, hậu vị luôn luôn giữ lại cho nàng."

"Long nhi, con ở trong mắt ta, chỉ là một hài tử. Ta không thể cùng mẹ của con ởchung một chỗ, nhưng tađối đãi với con và ca ca ngươi của con giống như đối đãi với hài tử của ta, ta đối với con chỉ là thương yêu, chứ không phải là tình yêu nam nữ."

"Long nhi, con nên tìm một người nam tửtrẻ tuổi thương yêu con, mà không phải là quyến luyến không muốn xa rời ta!"

Lời nói của Tiên Hoàng..., đối với Phượng Hoàng Tiểu chủ mà nói, ta cảm thấy hơi tàn nhẫn một chút. Bảo bốikia được Tiên Hoàng nâng niu trong lòng bàn tay, trong trí nhớ của ta lần đầu tiên rơi nước mắt.

"Ta biết ngươi yêu say đắm mẹ của ta, nhưng ta sẽ không từ bỏ. Nơi nàycủa ngươi có ta!" Phượng Hoàng Tiểu chủ đem tay đặt lên trên ngực của Tiên Hoàng, "Trong lòng trong mắtcủa ngươi đều có ta, ngươi có thể nói để lừa gạt ta, nhưng là ngươi không thể lừa được chính mình!"

Nói xong lời này, Phượng Hoàng Tiểu chủ nhanhchân chạy ra ngoài.

"Long nhi ——" Nếu là trước kia, Tiên Hoàng nhấtđịnh sẽ chạy ra ngoài đi tìm, ban đêm, trên đường giólớn, Phượng Hoàng Tiểu chủ lại chân trần, TiênHoàng có lo lắng nàng. Nhưng lúc này đây, Tiên Hoàng chỉ làkêu một tiếng nhũ danh của Phượng Hoàng Tiểu chủ, cũngkhông có đuổi theo nàng.

"Phúc Nhĩ, ta làm như vậy, có phải sai lầm rồi hay không?"

Tiên Hoàng hỏi ta, chỉ là ta bị điểm huyệt, không cócách nào lên tiếng. Mặc dù sau khi giải huyệt, vấn đề này ta cũng không có cách nào trả lời Tiên Hoàng. Dùsao ta khôngphải là người trong cuộc, không có ở trongđó, không cảm nhận được tư vị ở trong đó, tự nhiên không dễ nói chuyện.

Sau đêm đó, Phượng Hoàng Tiểu chủ lưu lại mộtphong thư rồi ra đi không lời từ biệt. Trên thư chỉ nói lànàng muốn đi du lịch đại lục, để ình trưởng thành, ta nhìn thấy rõ ràng ở trên mặt Tiên Hoàng một loại cảm xúc gọilà tê tâm liệt phế.

Thời gian sau đó, Phượng Hoàng Tiểu chủ cứ ba ngày sẽ đưa thư tới. Vẫn kiểu chữ Tiên Hoàng quen thuộcnhư xưa, nội dung đơn giản là nàng đi nơi nào, nhìn thấy cái gì, chỉ là ở cuối mỗi phong thư, Phượng Hoàng Tiểu chủcũng sẽ viết lên một câu, "Chờ ta trở lại" .

Chuyện như vậy vẫn kéo dài một năm, đột nhiên, Phượng Hoàng Tiểu chủ không còn có gửi thư, vẫn đợi thật lâu, cũng không có thư tới.

Đoạn thời gian kia, ta rõ ràng có thể nhận thấy được Tiên Hoàng không thích hợp. Thời điểm người phêduyệt tấu chương, vừa nghe đến tiếng bước chân lập tức ngẩng đầu, muốn biết có phải thái giám truyền đến tin Phượng Hoàng Tiểu chủ hay không. Lầnlượt thất vọng, khiến cho sắc mặt của Tiên Hoàng càng phát rangưng trọng, cũng khiến cho người càng thêm gầy.

Phượng Hoàng Tiểu chủ cứ biến mất như vậy, ngaycả người nhà của nàng cũng không biết nàng đi nơi nào. Nhìn Phượng Thất Thất viết tin tới,Tiên Hoàng mới hoàn toàn nóng nảy. Phượng Hoàng vẫn hiếu thuận, sẽ không liênlạc với người nhà, nhưng lần này ngay cả người trong nhà cũng không biết nàng đi đâu, Tiên Hoàng khẳng định nàng xảy ra chuyện.

Phượng Kiêu bị Tiên Hoàng gọi về, Tiên Hoàng đem ngôi vị hoàng đế truyền cho ngài ấy, còn mình mang theo nhữngphong thư Phượng Hoàng Tiểu chủ viết, bắt đầu truy tìm dấu chân Phượng Hoàng Tiểu chủ. Nói văn vẻ mộtchút là, Tiên Hoàng đi qua đường nàng đi, uống qua súp nàng hưởng. . . . . . Tiên Hoàng từ phong thư thứ nhấtbắt đầu, đi theo dấu chân mỗi phong thư, đi tìm kiếm tung tích Phượng Hoàng Tiểu chủ:.

Ngược lại với thái độ của Tiên Hoàng, PhượngThất Thất tựa hồ một chút cũng không lo lắng cho nữ nhi, cũng không có phái người tìm kiếm Phượng Hoàng Tiểu chủ.Chuyện này có chút khác thường, ta đã nhận ra, lại không nói cho Tiên Hoàng, chỉ là đi theo người một đường xóc nảy, cuối cùng tới thành Tây Lương,từng là kinh đô của Tây kỳ quốc.

Đến lúc này, Tây kỳ quốc đã trở thành quốc thổ của Nam Phượng quốc nhiều năm, lần nữa trởlại địa phương mình bị cầm tù mười năm, trong lòng ta có rất nhiều cảm xúc.

Phong thư cuối cùng của Phượng Hoàng Tiểu chủtừ nơi này phát ra, về sau cũng không có tin tức của nàng nữa.

Ta cùng Tiên Hoàng mang theo bức họa của PhượngHoàng Tiểu chủ, dán khắp nơi, để cho người ta hỗ trợ tìm kiếm tung tích của Phượng HoàngTiểu chủ, ở lại chính là một tháng.

Trong một tháng này, ta nhìn Tiên Hoàng từ namnhân thành thục anh tuấn trở nên lôi thôi, trên chiếc cằm sạch sẽ của người, bây giờ đã mọc ra một tầng râu ria, nhìn qua vô cùng chán chường, vô cùng uể oải không phấn chấn.

"Phúc Nhĩ, ta đã mất đi nàng." Tiên Hoàng nhìn đám người đi lại trong thành Tây Lương, nói với ta. Trong lời nói, có vô cùng hối hận, khiến cho ta trong lòng thương tiếc vị QuânVương này.

Tiên Hoàng là người trong cuộc sợ rằng khôngbiết, tình yêu của người đối với nàng yêu, ở thật lâu trước kia liền từ sủngnịch của trưởng bối đối với vãn bối, chuyển thành sủng ái của nam nhân đối với nữ nhân.Đều nói kẻ trong cuộc thì mê, ta mặc dù đứng xem, lại không thể nói.

"Thúc thúc, đây là một tỷ tỷ để cho ta đưa cho ngài."

Trong lúc Tiên Hoàng lâm vào cô đơn một lầnnữa, một tiểu oa nhi chải có kiểu đầu hình ấm trà chạy tớiđây, kín đáo đưa cho Tiên Hoàng một tờ giấy, vừa cười vừa chạy đi.

Chẳng biết tại sao, thời điểm nhìn đến cảnh tượng này, trong lòng ta đột nhiên có cảm giác có hi vọng. Không đợi ta kịp phản ứng, Tiên Hoàng đã không để ýhình tượng nhanh chân bỏ chạy.

Thứ cho ta tuổi già, thật sự không so được với Tiên Hoàng, chỉ có thể mướn xe ngựa đuổi tới, chờ đuổi theo Tiên Hoàng, chúng ta đã đến bên hồ, một chiếc thuyền nhỏ dừng ở bên bờ, tựa hồ đang đợi chúng ta.

Khi chúng ta ngồi thuyền tới đến trong hồ, trên thuyền lớn một trận tiếng đàn truyền đến. Khi đó, ta rõràng thấy tay Tiên Hoàng run rẩy, là nàng, chỉ có nàng mới có thể đàn ra giai điệu tuyệt vời đến như vậy.

Làm một nô tài đúng quy cách, ta không cùng Tiên Hoàng đi tới, mà là đem nơi này để lại cho bọn họ.

Mặc dù vậy, ta vẫn nghe được thanh âm của Phượng Hoàng Tiểu chủ, ta thề, ta chỉ nghe được một câu nói, câu nói kia nói như thế này.

"Ban đầu, ngươi gặp mẹ ta ở trên conthuyền, rồi sauđó yêu nàng. Hiện tại, ngươi ở nơi này gặp phải ta, cóthể haykhông, cũng yêu ta một lần?"

Chuyện về sau, ta cái gì cũng không biết, mặc dùngươi ép hỏi ta, ta cũng vậy không rõ ràng xảy ra chuyện gì lắm. Tha thứ ta là lão nhân, lão nhân đều dễ dàng mau quên, rất nhiều rất nhiềuchuyện, ta cũng không nhớ được.

Có lẽ, ngươi sẽ nói ta giả bộ ngu. Ngài nói đúng! Làm một nô tài sinh sống trong hoàng cung được một giáp, có thể còn sống, nhất định có phương thức sống sót hơn nữa bảo vệ tánh mạng. Ví dụ như ta, biết cái gì có thể nói, cái gì không thể nói, cũng rõ ràng lúc nào làm người biết chuyện, lúc nào làm người hồ đồ.

Ta chỉ có thể nói cho ngươi biết, sau khi ở nơi này, Tiên Hoàng phụngbồi Phượng Hoàng Tiểu chủ đi Ung châu truy phong nhai. Ta tuổi già, Tiên Hoàng thương cảm, không để cho ta đi theo, về phần chuyện đã xảy ra lúc ấy, ta cũng vậy một mực không biết.

Chuyện ta duy nhất biết đến, chính là kết cục của câu chuyện này theo khuôn sáo cũ rích đó là, Tiên Hoàng và Phượng Hoàng Tiểu chủ sống hạnh phúc bên nhau, cho nên có người, bao gồm ta đây cái lão thái giám già không thể già hơn nữa, cuộc sống rất vui vẻ.

## 150. Chương 157 : Phiên Ngoại: Công Chúa Cuối Cùng ( Thượng )

Tháng tám, nắng gắt như lửa, một thương đội ở dưới chân núi Đại Ngu chậm rãi di chyển.

"Mẹ kiếp , nóng quá." Dẫn đầu Tống Hi vừa lau mồ hôi ở trên mặt vừa nói, "Nhiệt độ cứ như vậy, chờ đến Ngư quan, ta con Mẹ nó không thể không bị lột một lớp da." Lời nóicủa Tống Hi..., khiến cho người trong thương đội vui mừng không nổi.

Nếu là bình thường, Tống Hi nói chuyện, luôn luôn có người phụ họa, nhưng đưa hàng lúc này đây, một làkhí trời quá nóng, hai là bởi vì đến Núi Đại Ngu, bọn thổ phỉ Hỉ Muội rất là lợi hại, cho nên mọi người vui mừng không nổi.

Nhìn ra vẻ mặt của mọi người, Tống Hi ngoắctay, gọi A Nam đến trước mặt mình, "A Nam, tiểu tử A Uy kia đi dò đường, làm sao còn chưa có trở lại?"

"Không biết." A Nam là ,tay mới vừa vào thươngđội, lần này đi ra ngoài, lúc gần đi Đông gia lão Dư dặn dò riêng Tống Hi, nói A Nam là cháu hắn bà con xa trong nhà của lão, để cho hắn trên đường chiếu cố nhiều hơn. Tống Hi ghét nhất loại đi cửa sau này, dọc theođường đi rất là"Chiếu cố" A Nam. Cũng cho ANam làm rất nhiều việc , nếu không phải bởi vì A Nam là tay mới, chuyện dò đường như vậy Tống Hi cũng sẽ giao cho hắn.

Nhưng, A Nam cũng là người tốt tính, cũng là người có năng lực. Vô luận Tống Hi bắt A Nam làm cái gì, hắnđều nghiêm túc làm việcrất thỏa đáng, khiến cho Tống Hi tìm không ra bất cứ vấn đề gì .

Hơn nữa tiểu tử này tính tình rất sôi nổi, rấtthích những nơi náo nhiệt, vào thương đội không bao lâu, đã có thể hòa nhập với người khác, hòa hợpnhất thể. Cộng thêm nhiều lần gặp phải nguy hiểm, cũng là A Namđầu tàu gương mẫu, cứu mọi người, cho nênở trong thương đội, danh tiếng của A Nam trực tiếp uy hiếpđến Tống Hi, khiếncho Tống Hi lần đầu tiên có cảm giác nguy cơ.

"Không biết? Các ngươi không phải là quan hệ rất mật thiết sao? Ngươi khôngbiết?"

"Tống thúc, ta không có lưng quần lớn như vậy, hơn nữa ta không phải là bán tiên( ý nóilà đoạn tụ bất nam bất nữ ý)."

Lời nói của A Nam..., đưa tới một mảnh tiếng cười, ngay cả Tống Hicũng đang dùng vẻ mặt nghiêm trang nhìn đến A Nam về sau, cũng"Phì" cười mộttiếng, mắng lên, "Cút —— Đừng đứng trước mặt Lão Tử, Lão Tử nhìn phiền lòng."

Chờ sau khi A Nam đi, Tống Hi quệt mồ hôi ở trên mặt, hí mắt nhìn núi xanh chập chờn cách đó không xa, khóe miệng thì thầm một câu, "A Uy chẳng lẽ là gặp phải thổ phỉ rồi?"

Nam Phượng quốc ở trong tay Minh Nguyệt Thịnhluôn luôn ổn định, cũng được coi như là dân giàu nước mạnh. Thế nhưng lại vẫn cứ tồn tại một loại cá thể riêng biệt của quốc gia, Núi Đại Ngu này là một trường hợp ngoại lệ như vậy.

Núi Đại Ngu ở phía bắc Nam Phượng quốc, nhíchtới gần biên giới, bởi vì núi cao đường xa, quan viên cũng chẳng quan tâm nơi này, núi Đại Ngu ở năm năm trước bị một đám thổ phỉ chiếm núi làm vua, không đầy hai năm, trên núi Đại Ngu danh hiệu nữ đương gia Hỉ Muội liền truyền ra ngoài, hôm naylại càng vang dội Nam Phượng quốc.

Phàm là thương đội xuất quan, cũng phải đi qua núiĐại Ngu, chỉ cần đi ngang qua, thì phải tặng quà cho Hỉ Muội, nếu không cũng sẽ bị bọn họ cướpsạch sẽ không còn cái gì. Có một số ít thương đội vì sợ bị đánh cướp,điđường vòng vượt qua núi Đại Ngu, sau khi Hỉ Muội biết được trực tiếp dẫn người bao vây đánh, kết quả cuối cùng càng thêm thê thiết, trực tiếp chôn vùi tính mạng.

Quân đội của triều đình cũng đã từng tới để diệt trừ mấy lần, bởi vì núi Đại Ngu núi rộng rừng sâu, quânđội cuối cùng cũng không thểlàm gì được thổ phỉ, giằng co mấy lần, triều đình binh mã tổn thất không ít, về sau hiểu ra, thổ phỉ núi Đại Ngu cũng có tiếng trong thiên hạ. Những thương đội kia thấy triều đình đều không làm gì được Hỉ Muội, dứt khoát an phận đi qua núi Đại Ngu, đàng hoàng cho tiến cống Hỉ Muội, ngược lại cóthể bình an.

Tống Hi đi lại trên con đường này đã được mấy chục năn, kể từ sau khi xuất hiện thổphỉ, hắn cũng theo như quy củ tiến cống cho Hỉ Muội, mỗi lần cũng coi như bìnhan vô sự. Lần này, Tống Hi phái A Uy đi dòđường, chính là muốn nhìn một chút thổ phỉ ở nơi nào rồi, lão đã chuẩn bị tốt mọi thứ, không nghĩ tới A Uy đi hồi lâu còn chưa có trở lại, thật là khiến người ta sốt ruột chết mà.

"Thủ lĩnh, rốt cuộc là đi hay là chờ?" Có người tiến lên hỏi thăm. Tống Hi cắn răng, nhìn sắc trời mộtchút, ra lệnh."Đi trước ."

Thương đội ùn ùn tiến vào núi Đại Ngu, mãi chođến ban đêm, cũng không gặp phải thổ phỉ.

Chuyện này có chút kỳ hoặc, Tống Hi cảm giác, cảm thấy lần này "Thuậnlợi" có cái gì không đúng. Chẳng lẽ bọn thổ phỉ đều uống rượu say, ngủ hết rồi? Những thứ ma đầu kia đều là giết người không chớp mắt, nghe nói rất nhiềutriều đình tội phạm quan trọng đều chạy trốn tới núi Đại Ngu làm thổ phỉ, những người này không thể đắc tội được.

Đang lúc Tống Hi vắt hết óc nghĩ tới hành động dị thường của bọn thổ phỉ, thì bên cạnh trong núi truyềnđến thanh âm "Vi vu", sau đó một tiếng"Giao nộp tiền không giết", khiến cho TốngHi bị dọa sợ đến nỗi suýt chút từ ngã từ trên thân ngựa xuống.

Nhìn lại lần nữa, một thân ảnh màu đỏ chậm rãi xuất hiện ở trước mặt mọi người,nàng kia tóc đen rủ xuống bên trên vai trái, trên đầu quấn Trân Châu và sợi dây vàng bạc, vành tai đeo những viên đá quý nhỏ như trứng chim cút, khiến cho vành tai bị kéo xuống rấtdài.

Nàng một thân váy ngắn màu hồng đào, trên đùi quấn một cái bao đầu gối màu đỏ sậm, trên chiếc cổ áo khéo léo hơi trũng xuống, lộ ra cái yếm màuxanh nước biển, cùng da thịt trắng lóa, vừa di chuyển một cái liềnđung đưa theo, khiến cho người ta nhìn liền mơ mànghết bài này đến bài khác.

"Chậc chậc, Tống lão bản, mấy ngày khôngthấy, ngươi đã quên quy củ của núi Đại Ngu ta ."

Thì ra cô gái trước mắt này chính là thủ lĩnh của nhóm thổ phỉ Hỉ Muội khiến chongười ta nhức đầuđây, nhìn thấy người, trên mặt Tống Hi vội vàng chấtđầy nụcười như được lời đi tới, "Hỉ cô nương, ngài hiểu lầm. Lần này ta vừa đến sơn khẩu liền phái A Uy tớiđây, nhưng là đợi hồi lâu A Uy cũng không có trở về. . . . . . Ta sợ không kịp thời gian,cho nên liền ——"

"Ta không thấy có A Uy a mèo nào hết, các huynhđệ, các ngươi có thấy không?"

"Không có ——" các hán tử bên cạnh quơ đại đao hung thần ác sát trong tay hét lớn, người trong thươngđội bị hù dọa đến nỗi sợ hãi rối rít xuống ngựa, cúi đầu xuống, sợ chọc giận thổ phỉ sẽ bị lấy tínhmạng.

Cùng những người này so với, A Nam vẫn nhưcũnghiêm chỉnh ngồi trên lưng ngựa lộ dáng vẻ cao ngất, Hỉ Muội chỉ trong chốclát liền chú ý tới hắn.

A Nam nghiêm chỉnh ngồi ở trên ngựa, nắm dâycương, lưng thẳng tắp, mắt nhìn thẳng Hỉ Muội, trongánh mắt không có chút nào khiếp đảm, gợi lên hứng thúcủa Hỉ Muội.

Hỉ Muội đung đưa roi ngựa màu sắc rực rỡ trong tay, lắc cái mông to củamình đi đến, trên khuôn mặt thanh tú nở nụ cười nhìn A Nam.

Gương mặt này, hình tròn tròn( nguyên văn trứng ngỗng >”<), không="" có="" trắng="" nõn="" như="" những="" cô="" gái="" khuêcác,="" ngược="" lại="" bởi="" vì="" phơi="" nắng="" lâungày,="" nên="" có="" một="" làn="" da="" khỏe="" mạnh="" hồng="" hào.="" trên="" khuôn="" mặt="" tròn="" tròn,cómột="" đôi="" lông="" mày="" lá="" liễu="" dày="" rậm="" đang="" giương="" lên="" cao.đôi="" mắt="" dưới="" lông="" mày,="" có="" một="" loại="" phong="" tao="" thú="" vị="" nói="" không="" ra="" lời,="" ở="" trên="" má="" trái="" hỉ="" muội,="" có="" một="" vết="" sẹo="" hẹp="" dài,="" từ="" đuôi="" lông="" mày="" lan="" đến="" khóe="">

Lúc này, Hỉ Muội đang mang theo nồng đậm hứng thú đánh giá A Nam, ở trong mắt Hỉ Muội, A Nam làmột nam nhân cao gầy, vairộng, eo nhỏ, mông hẹp, cómột vóc dáng vô cùng tốt. Khuôn mặt của A Nam so với vóc người, ngược lạibình thường hơn một chút. Không thể nói anh tuấn, lại hết sức có vị, hơn nữa còn rất trẻ tuổi, nhiều lắm là mười sáu mười bảy tuổi.

"Vị huynh đệ kia, lần đầu tiên đi ra ngoài?" Hỉ Muội nhảy lên, ngồi vào trong ngực ANam, đem tay dò vào trong quần áo A Nam, nắm cầm mấy cái. Da thịt rắn chắc, vóc người tốt.Hỉ Muội cười một trận phóng đãng.

"Đúng vậy, kính xin hỉ cô nương chiếu cố nhiều hơn." A Nam mặt không đổi sắc tay cầm lấy tay Hỉ Muội, không để cho nàng tiến vào thêm.

Giọng nói của A Nam có một loại từ tính đặc biệt, nghe thấy thế Hỉ Muội trong lòng runlên, nàng cũng không phải là tiểu cô nương chưa trải qua chuyện nam nữ, nhưng hơi thở nam nhântrên người A Nam rất sạch sẽ, khiến cho tâm hồn nàng sảng khoái. Nhìn vào đôimắt của A Nam, cảm giác như vậy trong lòng Hỉ Muội càng thêm rõ ràng, nam nhân này cả người tản ra ma lực,khiến cho người ta không nhịn được muốn tìm tòi và nghiên cứu một phen.

Hỉ Muội nghiêng người, đem bộ ngực trắng lộ ở trước mắt A Nam, hai tayquàng lên trên cổ của hắn, cọ bộ ngực mềm mại lên lồng ngực rắn chắc của ANam."Huynh đệ bao nhiêu tuổi? Trong nhà đã có thêthất gì chưa?"

"Không có." A Nam lắc đầu, thân thể nghiêng về phía sau, muốn kéo xakhoảng cách giữa mình và Hỉ Muội.

Sau khi Đội ngũ của Tống Hi ở phía trước nghe thấy Hỉ Muội hỏivấn đề này xong, trên trán ứa ra mồ hôi lạnh. Nữ nhân này muốnlàm cái gì? Chẳng lẽ là chọn trúng A Nam, muốn giữ A Nam lại làm áp trại tướng công? Tính phóng đãng của Hỉ Muội cũng nổi tiếng như nàng tínhtàn nhẫn của nàng, nam nhân hơi có vẻ thùy mị đều sẽ bị nàng giữ lại. A Nam này mặc dù tướng mạo cũng không xuất chúng, nhưng hắn bịHỉ Muội nhìn trúng, đó là một chuyện phiền toái. Nếu như Hỉ Muội muốn giữ A Nam lại,lão trở về biết ăn nói làm sao với Đông gia?

"Không có thê thất?" Hỉ Muội giơ tayra, vỗ về cằm của A Nam, râu ria màu đen còn có chút mềm mại, chứng minh nam tử này cũng chưa có thành thục, còn rất ngây ngô.

Hỉ Muội nhìn chăm chú vào ánh mắt của A Nam, nhìn cái bóng bên trong đôi mắt kia, thanh âm trở nên mềm nhũn ,"Vậy ngươi có hôn ước chưa?"

"Không có."

Câu trả lời của A Nam, khiến cho Hỉ Muội vô cùng vui mừng, nàng cười ha ha , lộ ra hai hàngrăng trắng noãn như Ngọc và màu hồng phấn của lợi. Thời điểm mọi người cho là Hỉ Muội muốn trực tiếp cướp người, thì Hỉ Muội tung mình lên, đi tới bên cạnh Tống Hi, roi ngựa cuốn lấy cổcủa Tống Hi, dẫn vào ngực mình, "Tống Hi, ngươi hôm nay phá hủy quy củ của ta, dựa theo lệ cũ, ngươi phải đem tất cả hàng lưu lại."

Tống Hi cũng không dám đi xem tấm xuân sắc kia,vội vàng vừa trốn vừa thở dài hành lễ với Hỉ Muội, "Hỉ cô nương, ta thật sự phái A Uy đi ra ngoài, tiểu tử kia khẳng định trốn chỗ ở chỗ nào đó chơi đùa. Nếu nhóm hàng này ngài giữ lại rồi, ta coi như có mười cái đầu cũng không bồi thường nổi a. Hỉ cô nương, xin ngài giơ cao đánh khẽ, phí qua đường chúng ta đưa nhiều hơn."

Thấy Tống Hi như vậy, Hỉ Muội cười không đáp,ánh mắt nhìn thẳng về phía A Nam. Đột nhiên, A Nam nhìn nàng, Hỉ Muội cảm giácnội tâm mình có một cỗ lửa nóng đang thiêu đốt, cháy sạch mọi phiền não củanàng. Roi ngựa trong tay nàng giương lên, chỉ vào A Nam đối với Tống Hi nói, "Lộ phí gấp mười lần, hơn nữa để lại hắn."

Nghe được câu phía trước, trong lòng Tống Hibuông lòng tâm tư, gấp mười lần thì gấp mười lần, chỉ cần không bị khấu trừ hàng là được, chỉ là câu phía sau có cái gì không đúng a.

"Ngài giữ lại A Nam làm cái gì a? Hắn tay chân vụng về, chuyện gì cũng không làm được, vẫn là lính mới, nếu không ngài đổi lại người khác ——"

"Không được. Ta nhìn trúng hắn. Bà cô đây thích thiếu niên anh tuấn non nớt."

Hỉ Muội cố chấp là chuyện mọi người đều biết, chuyện gì nàng đã quyết định thì không đổi. Nhưng giữ lại A Nam, Tống Hi làm không được. Mặc dù hắn không thích cái tiểu tử này thông qua quan hệ tiến vàothương đội, nhưng A Nam là người không tệ, vì muốn thương đội thuận lợi, đem A Nam ở lại trong hang ổ thổ phỉ, vạn nhất A Nam có cái gì bất trắc, chẳng những khó ăn nói với Đông gia bên kia, trong lòng Tống Hi mình cũng cảm thấy áy náy không yên.

"Hỉ cô nương, phí qua đường chúng ta có thể trả cho các ngươi nhiều hơn nữa, còn A Nam không thể lưulại. Ta đáp ứng Đông gia che chở hắn an toàn, điểm này, thứ cho ta không thể nghe theo."

"Ha hả, chuyện này vậy không xongrồi." Hỉ Muội cười phóng đãng, vỗ tay một cái, bọn thổ phỉ ùa lên, vây quanh thương đội, "Nếu Tống lão bản không chịu, ta đây chỉ có thể giữ lại tất cả các ngươi. Các huynh đệ,đem bọn họ đều dẫn về trại Triêu Thiên đi."

Lập tức, bọn thổ phỉ tiến lên xô đẩy mọi người, bọn họ dùng dây thừng trói mọingười lại, tất cả mắt cũng dùng miếng vải đen quấn lên.

"Đi thôi."

Trại Triêu Thiên, ở sâu trong núi Đại Ngu, đám người Tống Hi mắt bị bịt miếng vải đen, lúc giải đến sơn trại, sắc trời đã tối.

Chờ sau khi lại thấy được ánh sáng, mọi người mới phát hiện trại Triêu Thiên nằm trênmột bãi đất bằng của một vùng núi hẻo lánh, chỉ có một cái đường nhỏ hẹp dài đi ra ngoài. Bốn phía xung quanh của bãi đất bằng cũng là vách đá, chọn chỗ như thế làm sơn trại làmột hành động thật thông minh.

"Thích nơi này sao?" Hỉ Muội tiến tớibên cạnh A Nam, cùng hắn sóng vai, Hỉ Muội mới phát hiện đầu của mình chỉ đến ngực A Nam, nam nhân này nàng càng xem càng thấy hàilòng, càng xem càng thích. Nàng nhận định A Nam là nam nhân của mình, dứt khoát trực tiếp tựa vào trong lòngngực của hắn, cảm thụ hơi ấm trên người của hắn .

"Cũng không tệ lắm."

A Nam lần này không có đẩy ra Hỉ Muội, mà là cẩn thận đánh giá trại Triêu Thiên. Nơi này dễ thủ khócông, khó trách triều đình tìm lâu như vậy cũng không có tìm được hang ổ của thổ phỉ, thì ra là bọn họ giấu ở chỗ này.

"Chỗ này là ta chọn . Người của triều đình tìm khắp không thấy."

Hỉ Muội dựa vào lan can bằng gỗ, đánh giá trại Triêu Thiên của mình, trong mắt tràn đầy tự tin.

A Nam nghiêng mặt, nhìn Hỉ Muội, nữ nhân nàyhơn hai mươi tuổi, không tới ba mươi. Ngày thường, chỉ là thiếu nữ xinh đẹp, có chút tục khí, có chút nóng bỏng, giống như bà chủ của tửu quán, cử chỉ có chút phong trần và phong tao. Nếu không phải bởi vì trại Triêu Thiên danh tiếng quá lớn, trên tay Hỉ Muội nhuốm máu quá nhiều, không ai sẽ tin tưởng nữ nhân trước mắtthủ lĩnh của nhóm thổ phỉ giết người như ngóe này.

"Tại sao làm thổ phỉ?"

"Ngươi rất kỳ thị thổ phỉ?" Hỉ Muội cau mày, đôi môi đỏ sẫm tiến tới trước mặt A Nam, "Cha ta là thổ phỉ, Mẹ ta là thổ phỉ, nam nhân của ta đã chết là thổ phỉ, ta tự nhiên cũng là thổ phỉ."

Câu trả lời này, khiến cho A Nam khẽ mỉm cười.Thời điểm hắn cười, khóe môi vô cùng dễ nhìn, trái tim Hỉ Muội run lên, đem mắt liếc về hướng khác. A Nam so với nhữngnam nhân đẹp trai nàng đã gặp qua, vìsao nàng cảm thấy, cảm thấy A Nam cùng người khácbất đồng đây? Cười đến mê người như vậy, A Nam này thật là đẹp mắt.

"Ngươi tên là gì?"

"A Nam."

"A Nam? Tên rất hay " Hỉ Muội đột nhiên dồn sức, muốn hôn lên môi của A Nam,lại bị hắn nghiêng mặt tránh đi, môi của nàng chỉ chạm đến chiếc cằm râu ria của hắn."A Nam, ta thích ngươi.Nếu ngươi không muốn bọn họ xảy ra chuyện, thì hãy ở lại."

"Nếu như ta nói không thì sao?" A Nam xấu xa cười một tiếng, nụ cườikia, khiến cho Hỉ Muội suýt nữa lạc vào trong say mê.

Nếu là những người khác khiêu khích, Hỉ Muội nhấtđịnh không nói hailời, trực tiếp khai đao giết người, nhưng A Nam lại khác. Hỉ Muội lần đầu tiên đã nhìn nhìn trúng A Nam, cho nên mới đưa bắt đến trại Triêu Thiên.

"A Nam, ngươi chắc là có nghe nói đến danh tiếng của Hỉ Muội ta. Nếu ngươi không đáp ứng, ta sẽgiết chết cả đám bọn họ, để cho bọn họ chết ở trước mặt ngươi." Hỉ Muội trongmiệng nói đùa, thế nhưng ánh mắt lại giống như đeo đao, người nam nhân này nàng nhất định phải có được, nam nhân nàng xem trúng, chưa bao giờ không chiếm được .

"Không sao cả. Ta nghe nói, phàm là người bị bắtđến trại Triêu Thiên, kết quả cuốicùng cũng là một cái tử lộ. Ngươi sợ người khác tiết tung tích của trạiTriêu Thiên, mỗi lần đều sẽ giết người diệt khẩu, đây là tác phong của ngươi. Nếu, kết quả của bọn họ nhất định làchết, ta cần gì phải phí nhiều tâm tư như vậy."

Câu trả lời của A Nam có chút bất cận nhân tình\*( không hợp với đạo làm người), Hỉ Muội càng nghe càng thích người nam nhân này.

Mọi người đều nói nàng Hỉ Muội thủ đoạn sắc bén, chẳng những giựt tiền cướp sắc, còn có thể cướp tính mạng của người khác. Nhưng nàngcho tới bây giờ đều không để ý những thứ lý lẽ này, nàng thích cuộc sống như thế. Những người trong trại,mạng người trên tay không có mấy mạng? Mạng người trên tay nàng lànhiều nhất. Làm nhữngchuyện này, nàng đã sớm không thèm để tâm đến nhân nghĩa đạo đức rồi, nàng chính là hôm nay có rượu hôm nay say.

"A Nam, ngươi không chạy thoát được đâu. Ngươi làcủa ta, chỉ là của ta ." Hỉ Muội giơ tay rút cái trâmcàiđầu trên đầu A Nam, ngón tay xuyên vào bên trong đám tóc đen dày củahắn, "Tối nay động phòng, ngươi trốn không được. Nhìn bộ dáng của ngươi, còn là một kẻ non nớt, ngươi yên tâm, tỷ tỷ nhất định sẽ cầm lấy tay ngươi dạy ngươi."

Nói xong, Hỉ Muội"Ha ha" cười to, lắclắc thân thể vào trong nhà.

Lần này, trừ A Nam, những người khác đều bị trói lại, ném vào trong phòng nhỏ. Bọnthổ phỉ sống trong trại uống từng ngum rượu lớn, ăn từng khối thịt lớn, những nhà gỗ kia treo đầy những đầu lâu khô trắng hếu, giống như là đang tuyên dương chiến tích huy hoàng của bọn họ.

"A Nam phu quân, tới sao " Hỉ Muội đổi một váy lụa mỏng màu đỏ, một lớp thật mỏng, có thể nhìn thấy rõ bên trong là cái yếm màu đỏ có thêu một đôi chim uyên ương đang nô đùa và một cái quần ngắn màu đỏ. Y phục màu đỏ càng tôn lên da thịt trắng nõn, vô cùng xinh đẹp. những tiếng hoan hô, cùng ngôn ngữ ô uế ngữ của bọn thổ phỉ nhất thời đầy dẫy trong lỗ tai của A Nam.

"Phu quân, chẳng lẽ là thẹn thùng? Muốn ta tới mời?" Hỉ Muộithay đổi trang phục, dưới ngọn đèn dầu, nhìn qua tràn đầy yêu khí.

A Nam không có để ý Hỉ Muội, ngược lại giật một khối thịt thỏ ở trước mặt nhétvào trong miệng, nhai lấy nhai để .

"Đại đương gia , tướng công sợ là thẹn thùng. Nhìn bộ dáng, đích thị là con gà con non nớt, Đại đương gia, ngươi nhớ ôn nhu một chút a."

"Ha ha ha. Tướng công, ngươi cần phải ăn no, ăn no mới có khí lực làm việc a. Đại đương gia lâu lắm rồi không có thấy người như vậy."

Lời nói của mọi người.., khiến cho Hỉ Muội rấtlà cao hứng, dứt khoát ngồi ở bên cạnh A Nam hầu hạ hắn dùngbữa. Thấy Hỉ Muội như vậy, bọn thổ phỉ huýt sáo, rối rít ồn ào, đều nói A Nam có phúc khí, có thể hưởng thụ Hỉ Muội tự mình hầu hạ như vậy.

"Cút sang một bên." Hỉ Muội nhìnnhững người đó, một tay đặt ở trên cánh tay của A Nam, "Các ngươi hôm nay hảohảo uống rượu, ăn thịt thật ngon cho lão nương. Đúng rồi, không cho náo động phòng. Lão nương hôm nay muốn vui mừng mộtmình a."

Nói xong, Hỉ Muội cọ đến trong ngực A Nam, "Tướng công, ngươino chưa? Ngươi no rồi chúng ta liền làm chính sự đi đi ——"

Lúc trước A Nam còn đang từ chối, đột nhiên hăng hái nhắc Hỉ Muội lên, đem nàng vác lên vai, giữa tiếng huýt sáo củamọi người bọn họ đã đi vào động phòng.

Nếu như Hỉ Muội có dự kiến trước, nhất định sẽ bỏ qua cho A Nam, bỏ qua cho thương đội này. Nhưng nàng không phải là thần tiên, sẽ không biết xem bói, không biết tánhmạng của mình sẽ kết thúc ở nơi này.

Thời điểm bảy mươi sáu cái đầu người rơi trước mặt Hỉ Muội, Hỉ Muội hét lên. Nàng làmsao cũng đều không thể đem A Nam người làm thuê bình thường lúc trước cùng Hoàng thái tử Phượng Kiêu của NamPhượng quốc trước mắt liên hệ với nhau.

Nhìn nam nhân trước mặt một thân Hồng Y\*( trang phục màu đỏ), anhtuấn dị thường đôi mắt màu tím, Hỉ Muội biết mình sai lầm rồi. Nàng làm saocũng không ngờ tới, đường đường Hoàng thái tử sẽ vì quét dọn thổ phỉ núi Đại Ngu, hóa trang thành điếm tiểu nhị giấu ở trong đó. Khi nàng vào động phòng, một khắc kia bị hắn đánh ngất xỉu, Hỉ Muội liền đã nhận ra chuyện khác thường, nhưng chuyện dị thường nàytới quá đột ngột, đột nhiên đến làm cho Hỉ Muội ứng phó không kịp.

"Khốn kiếp, ngươi giết ta đi. Ngươi giết ta đi." Hỉ Muội ngẩng đầu, tàn bạo nhìn A Nam, không, hẳn làPhượngKiêu."Ngươi giết ta đi."

"Yên tâm, người tiếp theo chính là ngươi."

Phượng Kiêu bình tĩnh vỗ tay, có một người đi lên phía trước tuyên đọc tội trạng của Hỉ Muội. Cho tới bây giờ, Hỉ Muội mới biết được trong tay mình có một trăm bốn mươi ba cái nhân mạng, chính nàng đều không nhớ rõ, không nghĩ tới Phượng Kiêu còn có thể điều tra ra.

"Hành hình ——"

"Chờ một chút." Lúc đại đao đang muốn hạ xuống, Hỉ Muội lớn tiếng hô ngừng, "Thái tử điện hạ, ta, ta cóthể cầu xin ngài một việckhông?"

"Nói."

"Nha đầu bị câm thổi lửa nấu cơm cho chúngta là vôtội, cha mẹ của nàng bị ta giết, ta thấy nàng còn bé, khôngcó uy hiếp, nên giữ nàng lại làm nha đầu sai sử. Nàng sạch sẽ, thanh bạch, cầu xinngài giơ cao đánh khẽ, không nên giết lầm nàng. Nàng, nàng chỉ có chín tuổi, vẫn còn con nít. . . . . ."

"Ta biết. Hành hình đi ——"

Giọng nói vừa ngừng, đầu Hỉ Muội rơi trên mặt đất. Trước khi chết, Hỉ Muội nhìn chằm chằm vàomột thân ảnh nhỏ gầy cách đó không xa , trong mắt có quá nhiềuđiều không cam cùng không đành lòng. Vinh Hoa, cô cô chỉcó thể giúp ngươi đến đây thôi, ngày sau như thế nào, liền xem vận mệnh của ngươi.. . . . .

—— chánh văn ——

Thời điểm nam tử giống như thần tiên kia đi tới , tim lạnh như băng của ta đột nhiên nhảy dồn dập. Hắn đi tới trước mặt của ta, ngồi chồm hỗm xuống,ta mới phát hiện hắn có một đôi mắt màu tím thâm thúy, đôi mắt kia không giống với người thường, mỹ lệ yêu nghiệt,tản ra ánh sáng rực rỡ mê hoặc lòng người.

"Ngươi tên là gì?" Thanh âm của hắn rất nhẹ rất nhu hòa, trong thanh âm trầm thấp còn mang theo mê ly xa hoa. Ta nắm chặt quả đấm, ánh mắt nhìn có chút sợ hãi. Ta không biết ở trong mắt Phượng kiêu sự tồn tạicủa ta là dạng gì, chí ít thân thể ta nhỏ gầy, hơn nữa trên người mặc quần áo vải thô rộng thùng thình lại có mấy mụn vá sẽ khiến hắn thương tiếc ta, hơn nữa, ta còn làngười câm.

"Ngươi có biết viết chữ không?"

Phượng Kiêu mở ra lòng bàn tay của hắn đặt ở trước mặt của ta, ngón tay của hắn thondài. Ta cho là hắn làngười tôn quý như vậy, nhất định được nuông chiều vạn phần, không nghĩ tới bàn tay của hắn và trên ngón tay, đều có vết chai sần thô ráp. Xem ra Hoàng thái tử văn võ song toàn trong truyền thuyết cũng không giả,nếu không Phượng Kiêu cũng không thể một mình xông vào trại Triêu Thiên, mộtlần hành động có thể tiêu diệt thổ phỉ quấy nhiễu dân chúng.

"Vinh Hoa."

Ta duỗi ra ngón tay, ở lòng bàn tay Phượng Kiêuviết xuống hai chữ này.

"Vinh Hoa? Tên rất hay." Phượng Kiêuvuốt vuốtđầu của ta, thời điểm ta cho là hắn sẽ đem ta giao cho tướng sĩ phía sau, hắn đem ta bế lên. Hắn nhìn trẻ tuổi, cũng không quá cường tráng, nhưng đầu hắn rất cao, khí lực cũng khá lớn.

Lần đầu tiên ta bị ôm như vậy, có chút khẩn trương, tay nhỏ bé nắm thật chặt y phục trước ngực hắn, trên cẩm y( áo gấm) đỏnhư lửa của hắn tay để lại dấu tay xinh xắn bằng than củi, ta bị làm cho sợ đến nỗi vội thu tay về.

Mặc dù nơi này là trại Triêu Thiên, nhưng tin tức cũng không bế tắc. Hỉ Muội cô cô từ bên ngoài mang vềđến đủ loại tin tức trở, ví dụ như về Phượng Kiêu, ta biết hắn thích sạch sẽ, thích màu đỏ. Y phục mặc trên người hắn hẳn là từng tất gấm từng tất vàng. Nghe nói từng có cung nữ nhích tới gần hắn, muốn nhận được sự ưu ái của vị Hoàng thái tử này, lại bị hắn ném vào trong hồ cá.

Hiện tại, liếc nhìn dấu tay màu xám tro trêncẩm y của hắn, ta nhắm hai mắt, thân thể nho nhỏ run rẩy. Không biết mạng vậncủa ta có giống như cung nữ kia hay không, có thể bị hắn ném xuống hay không. Lấy bộ dáng yếuớt của ta, rơi xuống đất không chết cũng sẽ trọng thương.

Đợi đã lâu, lúc trong lòng ta cảm thấy tuyệt vọng, bên tai ta truyền đến một tiếng cười khẽ."A, tiểu gia hỏanày rất có ý tứ."

Hắn không có tức giận? Ta vô cùng kinh ngạc, mở to hai mắt nhìn Phượng Kiêu. Nụ cười củahắn vô cùng mê người, mặc dù ta chỉ là hài đồng chín tuổi, vẫn không nhịn được mặt đỏ tim đập. Yêu nghiệt, chỉ có thể dung từ như thế để hình dung nam tử như hắn vậy.

Phượng Kiêu ôm ta, một đường đi ra ngoài. Ta thấyđược đỉnh đầu của Hỉ Muội cô cô, cô cô trước khi chết, tràn đầy cảm xúc phức tạp, ta rõ ràng, là cô cô không yên lòng về ta.

"Đừng xem. Tiểu hài tử không nên nhìnnhững thứ này ——"

Thời điểm ta nghĩ cùng Hỉ Muội cô cô nói một tiếng từ biệt, một chiếc khăn mang theo mùi thơm ngátche ở trên đầu của ta, chặn lại tầm mắt của ta. Chiếc khăn này mùi vị vô cùng dễ ngửi, cho tới bây giờ ta cũng không có ngửi qua, mùi này dĩ nhiên giống mùi trên người của Phượng Kiêu.

Phượng Kiêu không để cho ta xem, ta liền biết điều gục ở trên bả vai Phượng Kiêu. Đứa trẻ, luôn khiến cho người ta không đề phòng, đây là lời của Hỉ Muội cô côthường nói.

Phượng Kiêu hiển nhiên đem ta xem làm hài tử bình thường, hắn khôngbiết là, ta đi theo Hỉ Muội cô cô lớn lên, đã sớm thường thấy các loại máu tanh. Tình cảnh mới vừa rồi kiacăn bản là không hù dọa được ta, ngay từ lúc trại Triêu Thiên mới thành lập, ta liềnbiết sẽ cóngày này, Hỉ Muội cô cô cũng biết. Nói một cách khác, năm năm này , chúng ta vẫn đều chờ ngày này, chờ Phượng Kiêu tới đây.

Ta ôm bả vai Phượng Kiêu, nhìn trại Triêu Thiênmình sinh sống những năm vừa qua càng ngày càng xa, tâm tình của ta cũng càngngày càng trầm trọng .

Hỉ Muội cô cô đã chết, thân nhân duy nhất củata không còn, tương lai của ta một mảnh mờ mịt, ta không biết nên ở lại bêncạnh Phượng kiêu như thế nào, như thế nào còn sống đi xuống.

Hỉ Muội cô cô nói, Vinh Hoa, bất kể chuyện gì phát sinh, ngươi đều phải chịu đựng, dù cho tham sống sợ chết, cũng phải sốngsót. Bởi vì trong thân thể của ngươi chảy xuôi huyết mạch cao quý, ngươi sẽ khônghèn mọn vĩnh viễn, ngươi chẳng những phải sống, còn phải sống cho đàng hoàng . . . . . .

Nghĩ tới Hỉ Muội cô cô cùng trại Triêu Thiên, ta mơ màng ngủ thiếp đi, tỉnh lại lần nữa, đã nằm ở trên giường sạch sẽ. Phòng này, so với phòng nhỏ của tatại trại Triêu Thiên tốt hơn, sạch sẽ hơn, xinh đẹp hơn rất nhiều. Bên giường buông thõng tấmrèm trong suốt, phía trên có thêu Hồ Điệp (con bướm) đang tung tăng bay múa, trên cánh Hồ Điệp, đều được đính thêm những viên đá quý nhỏ xinh đẹp.

Đồ của Tuyệt sắc phường quả nhiên tinh sảo, takhông nhịn được đưa thay sờ sờ Hồ Điệp trên tấm rèm.

"Vinh Hoa tiểu thư, ngài tỉnh?"

Nghe thấy trên giường có động tĩnh, một cô nương xinh đẹp xuất hiện ở trước mặt của ta. Nàng so với ta lớn hơn mộtchút, đại khái mười ba tuổi, nhìn quen mặt, vô cùng thân thiết.

"Nô tỳ Đông Nhị, là thái tử điện hạ phái nô tỳ tới hầu hạ ngài ."

Đông Nhị, là người thứ hai ta biết khi rời khỏi trại Triêu Thiên. Nàng mỗingày cười nhẹ nhàng , giống như vĩnh viễn không biết ưu sầu (buồn rầu). Theonhư lời nói của Đông Nhị, ta quá mức ưu sầu, nàng cho là ta là bởi vì ở tại trại Triêu Thiên đợi quá lâu, bị những thổ phỉ kia làm cho kinh sợ, cho nên nhìn mớikhông cóngây thơ và chất phác. Đông Nhị biết, thật ra thì ta cũng là thổ phỉ.

Phượng Kiêu thu xếp cho ta ở điện Hoa Dương củaĐông Cung. Nơi này hướng vềphía mặt trời, ấm áp, Phượng Kiêu nói ta so với hài tử cùng lứa tuổi, quá mức gầy gò, nên hảo hảo bồi bổ. Mà phơi nắng, là một trong những nhiệm vụ Phượng Kiêu an bài chota, cái mỹ danh gọi bồi bổ đó. Ta cũng không biết bồi bổ là cái gì, nhưng vẫn dựa theo yêu cầu Phượng Kiêu đi làm. Một là vì lấy lòng hắn, đây là yêu cầu Hỉ Muội cô cô nói với ta; hai, còn lại là lời của hắn có đạo lý.

Ta thích ánh nắng mặt trời ấm áp, đồng thời cũng thích sự trong lành trên người của PhượngKiêu. Chỉ làtrong lòng của ta nhớ kỹ lời nói của Hỉ Muội cô cô..., mối hận diệt quốc,không đội trời chung. Phượng Kiêu, kiếp này khẳng định chỉ có thể là kẻ thù của ta.

## 151. Chương 158 : Phiên Ngoại: Công Chúa Cuối Cùng ( Hạ )

Ta ở điện Hoa dương ba tháng, ba tháng này, ta đi khắp ngóc ngáchcủa Đông Cung. Tất cả mọi người biết ta là nha đầu bị câm được Phượng Kiêu nhặt về, lại thấy ta chỉ là hài tử, cho nên đối với việc ta đi dạo lung tung cũng không cónhiều ngăn trở.

Ba tháng, đủ để cho ta nhớ ở rõ bản đồ địa hình của Đông Cung. Trừ thư phòng của Phượng Kiêu ta không đi vào được, còn những địaphương khác đều có thânảnh của ta.

Để cho ta có chút lo lắng chính là, ba tháng này ta nhìn thấyPhượng Kiêu lác đác có mấy lần. Hắn đem ta đặt ở điện Hoa Dương, cũng không có xuất hiện ở trước mặt của ta. Hỉ Muội cô cô nói, phải lấy lòng Phượng Kiêu, nhận được sự yêu thích của hắn, ta mới có thể ởchỗ này sinh tồn được, cho nên ta quyết định làm một chuyện.

"Ngài muốn làm cung nữ?" Đông Nhị có chút giật mình, "Cô nương như bây giờ không tốt sao? Có điện hạche chở, không ai có thể khi dễ ngài!"

"Bắt người nương tay, ăn thịt người miệngmềm." Ta viết trên giấy.

Đông Nhị nhìn thật lâu, khẽ mỉm cười, "Cô nương, đợi nô tỳ bẩm báo thái tử điện hạ."

Phượng Kiêu như trước cũng có gặp ta, thiếu niên kia tại trạiTriêu Thiên ôm ta không có xuất hiện nữa, chỉ có Đông Nhị mang đến hồi âm, Phượng Kiêu đápứng, để cho ta từ cung nữ sơ cấp đi lên.

Đông Nhị mang đến biệt hiệu cung nữ dùng cho ta, ta cởi ra cẩm y trên người, từ một cái cung nữ nho nhỏ bắt đầu đi lên.

Đối với lựa chọn của ta, rất nhiều người khônghiểu, mọi người cho là ta hẳn là dựa vào sự sủng ái của Phượng Kiêu, đòi lấy nhiều thứ hơn, mọi người nghịluận ta nghe ở trong lỗ tai, nhưng không có đáp lại. HỉMuội cô cô nói, không có ai sẽ có phòng bị đối với hài tử, ta thấy đúng như vậy. Phượng Kiêu trong khoảng thời gian nàylạnh nhạt với ta đủ để nói rõ, ta chỉ là bọt sóng nho nhỏ, không có gợi nên sự chú ý của hắn.

Ta nghĩ ở lại bên cạnh Phượng Kiêu, phải có năng lực và tư cách, chỉ có như vậy, một ngày kia ta mới có thể báo thù rửa hận cho phụ vương.

Quản sự Đại cung nữ cũng không có bởi vì ta là người Phượng Kiêu mang về thì đối với ta đặc biệt khoan dung, nàng đối xử bình đẳng, đối đãi với ta vẫn nghiêm khắc như cũ. Dưới sự dạy bảo của nàng, không bao lâu ta liền có thể đảm nhiệm công việc của mình, trở thành một cung nữ đủ tư cách trong điện Đông Cung, bị phân phối đến trong vườn hoa của ĐôngCung .

Vườn hoa của Đông cung, mặc dù so ra kém ngự hoa viên trong hoàng cung, nhưng cũng là muônhồng nghìn tía( hoa khoe màu đua sắc), nở đầy các loại hoa.

Phượng Kiêu cũng chưa có đón dâu, cho nên Đôngcung không có nữ quyến, người duy nhất thường tới chơi đùa là muội muội của Phượng Kiêu, PhượngHoàng. Thời điểm ta lần đầu tiên nhìn thấy Phượng Hoàng sợ ngây người, ta cho là mình thấy tiên nữ trên trời. Phượng Kiêu ôn nhu đứng ở bên cạnh Phượng Hoàng, phủi đi cánh hoa trên vai của nàng,hai người đứng ở trong vườn hoa, giống như thế ngoại tiên nhân.

Tuổi của Phượng Hoàng tương đương với tuổi củata, nhưng nàng giơ tay nhấc chân cao quý hoàn toàn là bẩm sinh . Thấy tanhìn nàng, nàng không có tức giận, ngược lại hướng ta gật đầu, khẽ mỉm cười, nụ cười kiakhiến cho ta quên mất mình đang quét sân, ngu ngơđứng ở nơi đó.

"Ca ca, huynh lại thuê lao động trẻ em! Cô bé nhỏnhư vậy,huynh cũng chịu để cho nàng làm việc, nếu để ẹ biết, lại sẽ nói huynh đấy!" Phượng Hoàng thanh âm mềmnhẹ giống như hình ảnh của Hồ Điệp trong gió, nhìn nàng đi tới, ta hô hấp hơi chậm lại.

"Ngươi tên là gì?" Phượng Hoàng nắmtay của ta, gấm vóc trên người nàng ta biết. Đã sớm nghe nói Phượng Hoàng Tiểuchủ được Minh Nguyệt Thịnh sủng ái vô cùng, xem ra là thật.

Không biết vì sao, thời điểm nhìn thấy PhượngHoàng và Phượng Kiêu, tâm trạng của ta có một loại cảm giác bi thương. Hiện tạitất cả những thứ bọn họđược hưởng thụ, vốn nên thuộc về ta. Nếu như phụvương ta vẫn còn, nếu như phụ vương ta chiếm được ngôi vị hoàng đế, ta hẳn là công chúa Vinh Hoa tôn quý, mà không phải như bây giờ, một tiểu cung nữ cầm cây chổi.

"Long nhi, nàng không nói chuyệnđược." Phượng Kiêu vẫn trầm mặc đột nhiên giải vây, cũng đem tên của tanói cho Phượng Hoàng. Từ trong mắt Phượng Hoàng, ta thấy được thương yêu, so vớiPhượng Kiêu ca ca của nàng, Phượng Hoàng là một nữ hài rất đơn thuần .

"Ca ca, để cho Vinh Hoa đi theo ta đi! Bên cạnh tathiếu một thư đồng!"

Nghe nói chỉ cần Phượng Hoàng mở miệng, Phượng Kiêu sẽ thỏa mãn yêu cầu của nàng, nhưng là lần này, Phượng Kiêu hí mắt nhìn ta thật lâu.Nếu không phải mặt trời nhô lên cao, ta còn tưởng rằng mình tiến vào trong hầmbăng. Trực giác của ta nói cho ta biết, Phượng Kiêu hoài nghi thân phận của ta,cho nên mới phải đối với ta như vậy. Trong lúc ta bối rối cúi đầu, ngón tay nhỏ tái nhợt nắm chặt cái cán chổi, thậm chí khoảnkhắc đó, ta ngay cả hô hấp đều muốn ngưng.

"Ca ca, huynh đừng làm Vinh Hoa sợ, nàngvẫn còn con nít." Phượng Hoàng thấy ta như vậy, vội vàng giải vây cho ta. Trong nháy mắt, rét lạnh ngưng kết ở xung quanh ta biến mất hầu như không còn."Muội thích, liền mang theo nàngđi!"

Chờ sau khi Phượng Kiêu và Phượng Hoàng đi, chân ta mềm nhũn,ngồi dưới đất.

Ta vĩnh viễn cũng không quên được ánh mắtPhượng Kiêu, đôi mắt màu tím núp sau lông mi thật dài, hiện đầy băng sương. Mặc dùta không biết rốt cuộc là sơ suất chỗ nào, để cho Phượng Kiêu biến chuyển to lớn như thế, hắn thế nhưng hoài nghi ta, đề phòng ta, ta đây có thể cảm nhận được.

Không đợi ta suy nghĩ nguyên do của vấn đề xong, ta bị Phượng Hoàng mang vào hoàng cung của Nam Phượng quốc .

Đây là lần đầu tiên ta tiến cung, mặc dù ta từ HỉMuội cô cô miêu tả biết rất nhiều chuyện trong hoàng cung NamPhượng quốc, cũng từng tưởng tượng trong cái đầu nhỏ của ta hoàng cung xanh vàng rực rỡ như thếnào, không ngờ hiện tại ta bị cảnh đẹp trước mắt hấp dẫn.

"Vinh Hoa, sau này ngươi ở nơi này, ngươi yên tâm, có ta ở đây, không ai có thể khi dễ ngươi! Ca ca ta cũng không có thể!" Phượng Hoàng trượngnghĩa cho ta chỗở, để cho ta từ một nữ cô nhi, trở thành thư đồng của Phượng Hoàng .

Ở Nam Phượng quốc, có ba người tôn quý nhất, một là Minh NguyệtThịnh, hai là Phượng Kiêu, ba, còn lại là Phượng Hoàng.

Thế nhưng đối với người trong hoàng cung mà nói, người tônquý nhất không ai ngoài Phượng Hoàng, Minh Nguyệt Thịnh và Phượng Kiêuđều đem nàng nâng niu ở trong lòng bàn tay, tất cả chi phí ăn mặc cung cấp cũng là tốt nhất, ngay cả ta đây là một thưđồng, đều hưởng thụ tốt nhất đãi ngộ tốt nhất. Thân phận của ta, cũng bởi vì PhượngHoàng mà nước lên thì thuyền lên, thành Vinh Hoa cô nương trong miệng mọingười.

Hỉ Muội cô cô nói quân tử báo thù, mười năm không muộn. Phượng Kiêu đã nổi lên lòngnghi ngờ đối với ta, ta nhất định phải nhận được sự tín nhiệm của Phượng Hoàng, mới có thể ở trong hoàng cung này sống sót.

Sau năm năm, ta vẫn cẩn thận chặt chẽ, vữngvàng nhớ thân phận của mình, tận tâm tận lực sắm vai thưđồng,dần dà lâu ngày, ta đã quên mất thân phận của mình, cho đến khi La công công tìm tới ta.

Ngày đó, ta tính toán hái hồng mai trở về, một thái giám chân giẫm tuyết khom ngườixuất hiện ở trước mặt của ta."Cấp Vinh Hoa công chúa thỉnh an——"

Thanh âm của ông già nua, mang theo một tia âm trầm, lần đầu nghe được lời của ông, ta sợ hết hồn, vội vàng nhìn bốn phía. Tháng giêngvào đông, Mai trong vườn không có ai, ta thở phào nhẹ nhõm, nhìn về phía La công công, giả bộ"Ta không rõ ý của ngài là" .

"Ha hả, công chúa thật lanh lợi."Thái giám kia lấy ra một miếng ngọc bội đưa cho ta, sau khi nhìn đếnchữ"Hi" trên ngọc bội, ánh mắt ta nóng lên."Hi", là tên củaphụ vương ta, đây là miếng ngọc bội Hoàng tổ phụ đưa cho người lúc người mới ra đời,. Hỉ Muội cô cô nói, nếu có thể vào cung, nhất định sẽ có người cầm lấy ngọc bội của Vương gia tới nhận thức ngươi, nói vậy công công trước mắt này chính là người Hỉ Muội cô cô nói sao!

"La Tố?" Ta nhẹ giọng mở miệng.

"Chính là nô tài." La Tố thấy lời nói của ta, vành mắt đỏ lên, trong cung mọi người nghĩ ta là nha đầu bị câm, không ai biết ta thật ra có thể nói, chẳng qua là làm bộnhư không thể."Ủy khuất công chúa rồi! NếunhưVương gia vẫn còn, nhìn thấy công chúa hiểu chuyện như vậy, nhất định sẽ vô cùng vui vẻ!"

Lời của La Tố vô cùng xúc động, khiến cho trong lòng ta runlên. Trải qua cuộc sống yên bình lâu nhưvậy, bởi vì La Tố đến, rốt cục bị đảo lộn.

Ta lấy đồ đạc La Tố kín đáo đưa cho ta, ta bước nhanh trở lại trong phòng. Hít một hơi, chờ tâm tình sau khi bình tĩnh lại, ta ra khỏi gian phòng, đem mấy cành hồng mai vừa ngắt cắm ở trong bình hoa, đặt ởtrước mặt Phượng Hoàng.

"Thật xinh đẹp!"

Phượng Hoàng thích hồng mai, hoa mai đỏ au làm nổi bật khuôn mặt nghiêng nước nghiêngthành của nàng, bộ dạng của người và, vô cùng động lòng người.

"Vinh Hoa, cám ơn ngươi!" PhượngHoàng ngắt xuống một nhánh hoa mai, đặt vào lòng bàn tay của ta.

Phượng Hoàng tính tình vô cùng tốt, mặcdù nàng là cô gái được sủng ái nhất Nam Phượng quốc, nhưng cũng không có vì vậymà kiêu căng, từ trước đến nay vẫn luôn khiêm tốn dễ gần. Nhìn Phượng Hoàng, ta mặc cảm tự ti. Không chỉ có bởi vì trời cao ban cho nàng dung mạo hoànmỹ không tỳ vết, hơn hết là bởi vì phẩm cách cao thượng củanàng. Ta thường suy nghĩ, nếu như năm đó phụ vương của ta trở thành hoàng thượng, thân phận của ta là công chúa, có thể làm được như Phượng Hoàng cao quý thuần khiết như vậy hay không.

Trở lại trong phòng, mở ra bọc đồ La Tố đưa cho ta, bên trong là một trang giấy, viết chi chít tênnhững người mà năm đó phụ vương ta đưa vào trong hoàng cung Nam Phượng quốc, cùng vớinhược điểm quyền thần quan to lạm dụng chứcquyền)trong triều. Lúc phụvương ta qua đời, bản thânLa Tố một mực yên lặng ẩn nấp trong hoàng cung, hôm nay đã có mười năm. Tánh mạngcủa ông là phụ vương ta cứu, cho nên đối với lòng trung thành của ông, tachưa bao giờ hoài nghi.

Tốn ba ngày thời gian, ta đem người trên danh sách toàn bộ ghi nhớ, có lẽ tất cả cũng là thiên ý, những người đó đại đa số cũng bị phân phối đến Đông Cung của Phượng Kiêu, như vậy có lợi đối với ta.

Sau khi ghi nhớ, ta thiêu hủy trang giấy. Tấtcả mọi chuyện đều cần thận từng ly từng tí, không để cho bất luận kẻ nào phát hiện. Trong cung năm năm, mặc dù có PhượngHoàng che chở ta, nhưng ta biết rõ, ở trong thâm cung này, bất kỳ nhược điểm gì cũng không thểlưulại, nếu không người chết không phải ta, mà là mọi người.

Lúc này, Minh Nguyệt Thịnh đã sớm không hỏichuyện triều chính, năm năm trước Phượng Kiêu đã bắt đầu tham gia thảo luậnchính sự, hiện tại cả triều chính đều ở trong tay Phượng Kiêu.

Thật ra thì, Phượng Kiêu cũng không phải là hàitửcủa Minh Nguyệt Thịnh, mà ngược lại ta, và Minh Nguyệt Thịnh lại không có thoát khỏi được quan hệ.

Dựa theo bối phận, ta nên gọi Minh Nguyệt Thịnhmột tiếng Hoàng bá phụ. Năm đó, vì cho vị Hoàng thái tử này quét sạch chướng ngại, Minh Nguyệt Thịnh giết rất nhiềungười, bao gồm cả những người trong hoàng thất của Nam Phượng quốc phản đốiPhượng Kiêu kếvị, trong đó có phụ vương của ta.

Phụ vương Minh Nguyệt Hi của ta là hoàng tử chính thống của Nam Phượng quốc, nếu như Minh Nguyệt Thịnh không có trở về nước, giang sơn này nói không chừng là của phụ vương ta. Chỉ tiếc, ba mươi năm Hà Đông ba mươi năm Hà Tây,thái tử kia bị nhốt ở Tây kỳ quốc trở thành người thống trị Nam Phượng quốc, đưa huynh đệ cầm tù ở kinh thành, trong đó bao gồm phụ vương của ta.

Thời điểm Minh Nguyệt Thịnh muốn lập PhượngKiêulàm Hoàng thái tử, phụ vương ta ngày đêm triệu kiến đại thần trong triều. Ở phụ vương xem ra, việc lớn của Nam Phượng quốc rõ ràng là chuyệnnhà, bất kểnhư như thế nào, đều không tới phiên Phượng Kiêu. Minh Nguyệt Thịnh làmnhư vậy, không thể nghi ngờlà một loại hành động bán nước .

"Hắn chôn vùi Nam Phượng quốc, chính làmuốn lấy lòng cái yêu nữ kia ở Bắc Chu quốc! Hắn hoàn toàn là bán nước, bán nước!" Thờiđiểm nói kích động, phụvương của ta ra sức vỗ bàn, còn có nước bọt văng khắp nơi.

Khi đó ta còn nhỏ, không biết yêu nữ trong miệng phụ vương là ai, đến khi phụ vương gặp bất trắc, ta mới biết được người phụ vương nói là mẹ Phượng Kiêu—— Phượng Thất Thất.

Phụ vương không chút kiêng kỵ ở trong vương phủcông kích Minh Nguyệt Thịnh và Phượng Kiêu, cho đến thời điểm người mở miệng một tiếng"Yêu nữ" đểgọiPhượng Thất Thất, Vương Phủ mới xảy ra tai họa.

Ta chưa bao giờ biết, Hoàng bá phụ đối với Phượng Thất Thất bảo vệ sâu sắc như thế. Hắn tự mình đến Vương Phủ chất vấn phụ vương, đúng lúc phụ vương hôm đó không vui, uống rượu, lại càng không lựa lờinói, thậm chí kêu lên bí mật của Hoàng bá phụ.

"Hoàng huynh, đừng tưởng rằng ngươi làmnhững thứ kia là có thể dấu diếm được tất cả mọi người, ngươi làm tất cả cũng là vì cái yêu phụ kia . Ngươi vì yêu phụkia buông tha cho hậucung ba nghìn mỹ nữ, ngươi vì yêu phụ kia ngay cả Hoàng tự ( connối dòng)cũng không muốn, ả có thể mê hoặc tâm trí của ngươi thành như vậy, chính là yêu phụ!"

"Vô liêm sỉ!" Minh Nguyệt Thịnh chophụ vươngmột bạt tai, đánh áu trong miệng của người phun rangoài, Hỉ Muội cô cô vội vàng che đôi mắt của ta, đem ta dấu đi. Sauđó, Vương Phủ gặp phải thanh tẩy, Hỉ Muội cô cô mang ta trốn ra kinh thành, về sau, chúng ta cắm rễ ở núi Đại Ngu.

Ta khi đó còn bé, rất nhiều chuyện không nhớ rõ, chỉrõ ràng nhớ được phụ vương hô lớn một câu nói, "Yêu phụ muốn diệt Nam Phượng của ta! Mối hận diệt quốc,không đội trời chung!"

Lời này, ta khắc sâu ở trong tim, bởi vì chính câu nói này mang đến họa sát thân chophụ vương ta.

La công công sở dĩ hiện tại tới tìm ta, là bởi vì Phượng Kiêusắp đám cưới, ông cho đó là một cơ hội. Vị hôn thê Nạp Lan Châu của Phượng Kiêu, ta đã thấy, là một côgái ôn nhu thiện lương, Phượng Kiêu vừa thấy được nàng, đôi mắt màu tím cũng sẽ hóa thành nước.

Ta từng gặp qua bọn họ ở ngự hoa viên, Phượng Kiêu nắm tay nàng, che chở nàng cẩn thận từng ly từng tí. Mặc dù Nạp LanChâu cũng không phải là nữ tử nhu nhược, nàng có thể ở thời điểm săn thú mùa đông từtrong tay bầy sói cứu một con hổ con, thế nhưng ởtrước mặt Phượng kiêu, nàng giống như chú chim nhỏ, tựa sát vào Phượng Kiêu, haingười ở chung một chỗtựa như thần tiên quyến lữ, làm cho người ta nhìn thật hâm mộ.

La công công nói, Phượng Kiêu kết hôn, PhượngThất Thất nhất định sẽ tới tham gia hôn lễ của con trai lớn, đây là một thời cơ tốt để động.

Vừa nghe đến tên yêu phụ kia, ta đem những lời nói giấu diếm cùng nhẫnnại của Hỉ Muội cô cô đều để tại sau đầu. Phượng Kiêu là kẻ thù của ta, Phượng Thất Thất lại càng. Bởi vì Phượng Thất Thất, phụ vương mới có thể chết oan chết uổng, tất cả tất cả cũng là bởi vì nàng!

Ta nghe từ La Tố an bài, cùng người trên danh sách gặp mặt. Nhữngngười này những năm qua đều trải qua khảo sát của La công công, đều làngười trung thành với phụ vương ta. Về phần quyền thần trong triều, gần đây cũng nhận được thư nặc danh, trong thưcó ghi chép cặn kẽ căn cứ chính xác theo hành vi nhận hối lộ của bọn họ. Trong lúc nhất thời, trong triềurung chuyển, ta cảm thấy được mọi chuyện cần thiết cũng bịta nắm trong lòng bàn tay, thời điểmnhìn lại Phượng Hoàng, ta đem ánh mắt thương hại năm đó xuất hiện trong mắt củanàng, tặng lại cho nàng.

Cuối cùng có một ngày, ta sẽ trở lại vị trí của ta, phá hủy những thứ mang thương tổn đến cho ta!

Bởi vì đám cưới Phượng kiêu, Phượng Hoàng chuẩn bị chuyển đến Đông Cung, thư đồng ta đây cũng đi tới Đông cung một lầnnữa. Cách năm năm, ta đã không phải là nha đầu bị câm khúm núm năm đó, Phượng Kiêu cũng từ thiếu niên, trở thành thanh niên càng thêm thành thục chững chạc

Nhìn Đông Cung giăng đèn kết hoa, một mảnh vuisướng, trong lòng ta không khỏi bi thương. Chẳng biết lúc nào, PhượngKiêu giống như một hạt giống nhỏ, nảy mầm ở trong lòng ta, sinh ra mầm nho nhỏ, cành lá dài ra rậm rạptươi tốt, khiến cho trong lòng ta dần dần có hắn.

Ta hâm mộ Phượng Hoàng, ghen tỵ với Nạp Lan Châu, hận tất cả những người Phượng Kiêu đối xử tửtế. Hâm mộ ghen tỵ với hận, là tất cả ngọn nguồn của tội ác .

Ta không biết ta đem đối tượng báo thù từ trên người Phượng Kiêu chuyển dời đến trênngười Phượng Thất Thất, có phải bởi vì ta động tâm đối với Phượng Kiêuhay không. Ta cứ cố chấp cho là, nguyên nhân trực tiếp tạo nên cái chết của phụ vương ta là Phượng Thất Thất, mà không phảiPhượng Kiêu.

Ta đã rời đi Đông cung dưới ánh mắt lãnh mặc của hắn, cũng khôngnhớ lời dặn dò của Hỉ Muội cô cô"Giết Phượng Kiêu chính là trả thù lớn nhất đối với Phượng Thất Thất", ngay từ lúc Phượng Kiêu ngồi chồm hổm xuống, thấp giọng hỏi tên ta,thiếu niên có đôi mắt màu tím kia liền đi vào trong lòng ta.

Bởi vì ta tay nghề thêu của ta vô cùng tốt, Thái TửPhi tươnglai năn nỉ ta giúp nàng khâu giá y. Nhìn vẻmặt Nạp Lan Châu năn nỉ, nộitâm ta có cảm giác thỏa mãn. Thì ra là nàng không phải là thập toàn thập mỹ,nàng cũng có việc không biết. Ta đem tất cả, hôn lễ ước mơ của mình, toàn bộ đặt ở trên giá y, giống như mỗi một đường kim mũi chỉ, được phác họa ra cũng là hạnh phúccủa ta.

Ta tỉ mỉ may giá y, thuận tiện đem"Hoa mai" giấu ởphần Kim tuyến giữa hai sống lưng áo. Hoa mai,có thểlàm cho người hôn mê. Mục đích của ta là khiến cho Phượng Kiêu ở đêm động phòng hoa chúc hôn mê, sau đó ta cùng người của phụ vương ta nhân cơ hội giếtPhượng Thất Thất, báo thù cho phụ vương.

Từ đầu đến cuối, ta cũng không muốn thương tổn Phượng Kiêu. Tachỉ muốn đánh ngất hắn, chỉ muốn hắn tránh ra cuộc báo thù có tổ chức có kế hoạch lần này, nhưng ta nghĩ sai rồi, ta có lòng bỏ qua cho hắn, những người khác không biết. Thờiđiểm đao sắc bén trong tay La Tố bổ về phía Phượng Kiêu, ta hét lên.

"Công chúa, xin ngài tránh ra ——" LaTố nhíu mày.

"Công công, kẻ thù của chúng ta là Phượng Thất Thất, khôngphải là thái tử!"

"Công chúa, ngài hồ đồ rồi! Phượng Kiêu thế làm sao có thể là thái tử của Nam Phượng quốc thái tử chúng ta! Hắn họ Phượng, là nhi tử của yêu phụ, là kẻ thù của ngài!"

La Tố nói như vậy, ta vẫn như cũ không chịu tránh ra. Ta từ trước đến nay vẫn tin tưởng trong việc này,Phượng Kiêu là vô tội . Thời điểm Phụ vương ta chết, tuổi của Phượng Kiêu bất quá cũng như ta như bây giờ, tại sao là lỗi của hắn đây? Người đáng chết làPhượng Thất Thất, là Minh Nguyệt Thịnh a!

"Công công, dù sao, ngươi cũng không thể giết Phượng Kiêu. Người chúng ta muốn giết làMinh Nguyệt Thịnh và Phượng Thất Thất, bọn họ mới là kẻthù giết cha của ta!"

Sự kiên trì của ta, khiến cho La Tố rất bất đắc dĩ. La Tố chỉ có thể lui ra, mang theo mọi người thẳng hướng những cung điện khác.Trong lúc nhất thời, trong Đông Cung đèn dầu sáng rỡ, huyên náo nổi lên bốnphía, trong lúc ta cho là tất cả đều kết thúc, giang sơn của Nam Phượng lần nữa trở lại trong tay ta, một thanh bảo kiếm đặt ở trên cổ của ta.

"Ngươi, ngươi chừng nào thì tỉnh ?"Ta nhìn Phượng Kiêu, thất kinh. Còn có Nạp Lan Châu bên cạnh, hỉnương\*( người chăm sóc nàng dâu trong lễ cưới ngày xưa), cung nữ, bọn họ đều đứng lên.

"Ta luôn luôn tỉnh." Thanh âm củaPhượng Kiêu vẫn trầm thấp như cũ, mang theo từ tính mị hoặc, nhưng lại lạnh thấu xương.

Tất cả những thứ Phụ vương lưu lại cho ta, đều bịchôn vùi ở đây. Những người ẩn núp ở hoàng cung và Đông cung, bị đào lên, Minh Nguyệt Thịnh lấy thủđoạn lôiđình, xử tử toàn bộ bọn họ. Lúc La Tố sắp chết, hướng về phía ta thở thật dài một tiếng, vừa giống nhưchỉ tiếc rèn sắt không thành thép, vừa giống như là không hoàn thành nhiệm vụ mà phụ vương ta giao cho nên sinh ra đau lòng.

Về phần những người khác, bị chết không cam lòng, bị chết oán hận, ta biết. La Tố trung thành không thểnghingờ, nhưng là những người khác, cũng đang bình an bao lâu nay, bởi vì ta đến bị đánh thức, bước chân vào con đường tử vong, cho nên bọn họ hận ta, ta từtrong mắt của bọn hắn có thể thấy.

"Giết ta đi ——" Ta tuyệt vọng nhìnngười trên đài cao, đây là lần đầu tiên ta mở miệng, trừ Phượng Kiêu, hiển nhiên những người khác đều rất kinh ngạc.

"Ngươi có thể nói? Vinh Hoa, tại sao ngươi lại làm như vậy?" Phượng Hoàng bất khả tư nghị ( không thểtưởng tượngnổi) nhìn ta .

Năm năm này, nàng coi ta như bằng hữu tốt nhất, chia sẻ cùng ta những vui vẻ, ưu sầu, của nàng bao gồm cả bí mật nhỏ nàng thầm mến Minh Nguyệt Thịnh đều nói cho ta biết, cũngkhông bởi vì ta bị câm mà kỳ thị ta, thật lòng chiếu cố ta che chở ta, đối xử với ta như người ngang hàng với nàng.

Nhìn ánh mắt mỹ lệ của Phượng Hoàng, nàng đối với ta thật là tốt, toàn bộ đều nổi lên trong lòng của ta, so với nhânphẩm, so với khí độ, so với thiện lương, tất cả ta cũng không sánh bằng cô gái trước mắt này,nàng chính là hóa thân của hoàn mỹ, để cho ta tự ti mặc cảm, đại khái như thế, ta mới có thể nghĩ phá hủy hạnh phúc của nàng, bởi vì ta không cam lòng, tamới thật là công chúa a!

Ta nhắm mắt lại, cố gắng đem những thứ tốt đẹp của Phượng Hoàng đi ra khỏi đầu của ta,nàng là nữ nhi của yêu phụ, không phải là bằng hữu của ta, vĩnh viễnkhông phải!

Chờ ta mở mắt ra lần nữa, trong mắt của ta khôi phục bình tĩnh cùng đạmmạc, ta nhìn về hướng Phượng Kiêu, hắn không có nhìn, ngược lại nắm chặc tayNạp Lan Châu. Tay của hai người đan vào nhau ởchung một chỗ, việc này chói mắt như vậy, ghim vào trái tim ta khiến ta đau nhức.

"Ngươi đã sớm biết ta là ai rồi, có đúnghay không?" Mặc dù ta mới mười bốn, mười lăm tuổi, nhưng giọng nói của ta với người có cùng số tuổi thì không thích hợp, lại có một thời giandài không mở miệng nên tiếng hơi khàn khàn.

"Đúng vậy." Phượng Kiêu ngẩng đầu,đôi mắt màu tím của hắn, lạnh nhạt, không có một tia gợn sóng, khiến cho tronglòng ta sợ hãi. Biết là một chuyện, hắn thừa nhận lại là một chuyệnkhác, thì ra là con đườngbáo thù của ta vừa bắt đầu liền thua.

"Vậy tại sao ngươi lại mang ta trở lại, tại sao còn ôm ta!" Lời này, ta nóicó chút cuồng loạn.

Phượng Kiêu vĩnh viễn không biết, chính cái kiaôm của hắn, là động lực nhiều năm qua của ta. Hắn tốt đẹp sạch sẽ như thế, lại không chê trên người của ta bẩn, đem ta ômlấy, khiến cho ta nhớ lại cái ôm của phụvương, cũng ấm áp như vậy, cũng trong sạch như vậy.

"Bởi vì ngươi là công chúa cuối cùng của hoàng triều."

Lời nói của Phượng Kiêu..., lúc ban đầu tanghekhông hiểu, đến sau này ta mới hiểu được.

Sau khi bị nhốt ở Phật am, ta mới biết được rất nhiều chuyện năm đó, bởi vìPhượng Kiêu nói một câu"Đứa bé là người vô tội" , Minh Nguyệt Thịnhmới buông tha cho việc truy xét tung tích của ta. Mà hắn mang ta trở lại, là vìmuốn lưu lại huyết mạch cho Minh thị. Vì bảo vệ hắn, Hoàng bá phụ đã xử tử quá nhiều người, Phượng Kiêu cũng không phải là người lãnhkhốc vô tình, không hy vọng Minh Nguyệt Thịnh lưng đeo quá nhiều tiếng xấu, chonên mới phải mang ta hồi ĐôngCung, chẳng qua là ta không xứng với cơ hội cuối cùng Phượng Kiêu giành cho ta.

Người nói cho ta biết những chuyện này, làPhượng Hoàng. Thời điểm nàng đến gặp ta, đã trở thành tân nương của Minh Nguyệt Thịnh. Ta từ trên mặt Phượng Hoàng thấy được cái gọi là hạnhphúc, cái loại nụ cười ngọt ngào này, hòa tan những u buồn tích tụ trong nhiều năm qua của nàng, nhìn thấy nànghạnh phúc, ta thật lòng vui mừng cho nàng.

"Vinh hoa, Thịnh bảo lưu lại phong hào củangươi, nếu như ngươi nguyện ý, bất cứ lúc nào cũng có thể rời khỏi nơi này, tìm kiếm cuộc sống mới. Ca ca của ta cũngsẽ giúp ngươi!"

Lúc Phượng Hoàng rời đi, Phật am đóng cửa nhiềunăm cũng không có bị khóa nữa, nhìn thế giới bên ngoài mở rộng, ta biết, bọn họ cho ta tự do.

Đang sống cuộc sống ở trong Phật am, nội tâm của ta đã nhận được sự yên lặng trước nay chưa từng có. Sống trongcuộc sống báo thù nhiều năm như vậy, ta đều quên tuổi của mình, hôm nay ta cũng chỉ mới mười tám tuổi, chính là tuổi thanh xuân.Chẳng qua là, thấy thếgiới bên ngoài, thế nhưng chân của ta không bước đi được.

Có lẽ, đây mới là ta kết cục tốt nhất, lắngnghe Phật âm, mới có thể làm cho linh hồn ngâm ở trong cừu hận của ta nhận được sự yên ổn trong chốc lát.

*Đọc và tải ebook truyện tại: http://truyenclub.com/quy-vuong-kim-bai-sung-phi*